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ABSTRAKT
Në këtë punim është paraqitur një tablo e gjatë e zhvillimeve që kanë përcjellur vendin që
nga fillimi I shkullit XIX deri tek pavarsia e vendit dhe situate e fundit politike. Rezistenca
popullore dhe Lufta për cclirim si dhe aksioni i madh ndërkombëtar i NATO-së është
përshkruar duke piketuar dhe momentet dhe arsyen deri tek reagimi vënë në llupën e analizës
politike e atij të rrafshit ndërkombëtar. Misionet ndërkombëtare si dhe loja diplomatike gjer
tek pavarisa është pasqyruar po ashtu duke tentuar që të etablohet sa më qartë, e gjithë kjo
konform të drejtës ndërkombëtare si dhe parimeve të vetëvendosjes. Në një pjesë të punimit
shtjellohet roli dhe rëndësia e Bashkimit Evropian nëpër disa faza dhe momente të cilat e
kanë karakterizuar ballkanin në përgjithësi dhe Kosovën në veccanti në fundin e mileniumit.
Natyrisht që pjesën kryesore mbanë shtjellimi i vetë tëmës bazë ai i efektit politik të MSAsë dhe rolit të politik të BE-së me vendin tonë duke kundruar mbi të dhnëat e ndryshme
ekonomike e politike të cilat shpjegojnë aspiratat e popullit të Kosovës. Pasqyrimi i këtij
rrugëtimi, hapat konkret dhe të dhenat konkretet ne këtë rrafsh të cilat shperfaqin tentativen
për integrimin euroatlantik dhe mundësine për anëtarsimin në BE të vendit tonë si dhe
ballkanit perendimor.
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HYRJE

Siç dihet çështja shqiptare në Ballkan është një çështje delikate, andaj trajtimi i saj ka kërkuar
një fuqi dhe energji shtesë politike e diplomatike të brendshme dhe ndërkombëtare. Si e tillë
është analizuar nëpër disa konfereneca ndërkombëtare me rezoluta, aksione konkrete nga
organizata ndërkombetare me influencë.Prandaj dhe ky punim do të ketë në objektivin e
kundrimit analitik, kronologjinë e ngjarjeve dhe të dokumenteve në fjale, sipas zhvilimeve
dhe datave konkrete me ndikim apo të veçuara, të cilat shihen të trajtuara dhe në kapitullin e
parë për historinë e vendit.
Tutje punimi përshkruan raportin e Kosovës me Bashkimim Evropian (kapitulli II) si dhe
zhvillimin e marrëdhënieve politike në mes tyre. Theks i veçantë i kushtohet aktit të vetëm
kontratkual pra, Marrëveshjes Stabilizim Acocimit MSA-së bërë mes vendit tonë dhe BE-së,
duke evidentuar të dhënat, efektet politike e ekonomike dhe rrugen eurointegruese të Kosovës
(kapitulli III). Poashu,duke paraqitur të dhënat dhe konkluzionet konkrete të zhvillimeve
euro-integruese të Kosovës, në synimet e saj drejt BE-së si dhe strukturave tjera, si organizata
rajonale e ndërkombëtare.
Projekti në vetvete analizon të dhënat historike e politike, në mes të vendit tonë dhe
Bashkimit Evropian, duke i trajtuar kronologjkisht dhe empirikisht me qëllim të përshkrimit
sa më të thukët të vetë problematikës, që i përgjigjet një teme të masterit. Duke shenjuar atë
momentum që mund të thuhet se Bashkimi Evropian ka një histori më me pak involvim në
raport me Kosovën, ku shpeshherë zërat më të fuqishëm kanë ardhur nga vendet anëtare si të
veçuara, se sa si politika të përbashkëta të unionit, do të shpjegohet dhe natyra e kësaj qasjese
nëpër periudha të ndryshme.
Vetë Bashkimi Evropian nuk është se ka qenë aktiv në politikën globale apo rajonale, kujto
këtu që në luftërat në ishJugosllavi nuk kanë qenë dhe aq të përfshirë sa ishin shtetet anëtare
të BE-së veç e veç e me ndikim në politikën globale. Pra,.BE-ja në disa raste konkrete politike
e gjeopolitike, na del një tablo jo fortë e qartë për nga aktiviteti i saj direkt politik, ama
gjithsesi që roli i saj është i madh dhe i pakapërcyeshëm në të gjitha proceset që ka kaluar
rajoni, të cilat kanë pasur ndikim direkt jo vetëm në kontinetin evropian, por në gjithë
politikën globale.Kosova si një shtet i ri, i cili përballet ende me mosnjohjen e 5 vendeve të
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Bashkimit Evropian (2017) si Qipro, Greqia, Rumania, Sllovakia dhe Spanja dhe 2 shteteve
anëtare të përherëshme të Këshillit të Sigurimit siç janë Rusia dhe Kina, por si shtet i pranuar
nga 1151 shtete tjera nga gjithsejt 193 shtete anëtare të OKB-së, apo nga 55.95% e tyre, po
hapëron drejt një shtetëndërtimi i cili nuk është i lehtë dhe pa pangesa e obskurancione të
ndryshme, të cilat vijnë nga vende e politika të llojlloshme. Pastaj si një vend i ri, Kosova ka
dhe një periudhë tranzicioni politik, të cilen nuk është e lehtë ta kalosh në rajonin ku
tranzicioni politik e shoqëror thuajse është më shumë një ideologji pushtetmbajtëse se sa një
momentum tejkalimi.
Sa i përket pozicionimit orientues politik e ideologjik, Kosova ka pasur dhe ka një orientim
qartë të shprehur properëndimor, me synimin anëtarsimi në kuadër të organizatave të
ndryshme rajonale e ndërkombëtare. Mirëpo në anën tjetër diplomacia refraktare e shtetit
serb ka bërë që përkundër synimeve të vendit, një integrim i tillë të bëhët sa i vështirë, në
disa raste tek disa organizata thuajse edhe i pamundur, deri në atë pikë sa të detyrohet vendi
të bëj koncesione politike me Beogradin në emer të anëtarsimeve të mundshme nëpër
organizata. Të dhimbshme kanë qenë disa koncesione a marrëveshje siç zakonisht quhen nga
vetë politika e brendshme, kujto këtu që në vetë dokumentin e MSA-së, Kosova shenjohet
me asteriks dhe denominohet si shtet. Ndryshe vetë BE-ja shprehë një lloj neutraliteti
kundrejt palës tjetër kontraktuale në këtë rast, sado që në kohën e koordinimit me faktorin
ndërkombëtarë i dërguar i asaj kohe Volfghang Ishinger kishte deklaruar se BE-ja do ta njeh
në plotësi shtetin e Kosovës në qoftë se vendi pranon kërkesat e faktorit ndërkombëtar si dhe
Paketën e Ahtisarit, gjë që nuk ndodhi në realitet dhe ka mbetur në suazat e një deklarimi të
përfaqësuesit të BE-së tek Trojka. Kjo kontradiktë krejt e veçantë sikurse dhe shteti dhe
statusi i Kosovës, siç i referohet si suigeneris në të drejtën e shpalljes së pavarësisë vazhdon
të hasë në pengesa e devijacione të nduarduershme diplomatike e si referencë penguese.
Edhe autorët e ndryshë ndërkombëtarë kanë qenë të interesuar në trajtimin e rastit të Kosovës
dhe raportit të BE-së si palë ndërmjetësimi së fundi në bisedimet në mes të Kosovës dhe
Serbisë, prandaj një pikënisje e mirë për të shtjelluarkëtë punimka qenë edhe kjo literaturë
dhe ky opinion ndërkombëtar.

1

Lista zyrtare e njohjeve http://www.mfa-ks.net/?page=1,259 (janar 2018)
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Lirshëm mund të konkludojmë se MSA-ja e qartëson dhe bënë hapa tutje të Kosovës në
rrugën drejt BE-së, mirëpo jo detyrimisht jep të njëjtin përfundim siç pretendohet dhe thuhet
politikisht. Në rast se, që nga Samiti i Selanikut e tutje vendi është mbajtë në margjina, në
mes të deklaratave e projketeve periferike, hapi më konkret në rrugën drejtë BE-së është
pikërisht MSA-ja, rrugëtim ky që ka kushtet dhe detyrimet e saj në mes të palëve e mbi të
gjitha ndaj Kosovës e cila ka një sërë detyrash të shtëpisë që t’i përfundoj para se të mund të
aspiroj më shumë.2

“BE-ja kërkon sundim të ligjit dhe luftë kundër korrupsionit si thelbësore për implementim të MSA-së”
Koha Ditore 20 Shtator 2016http://archive.koha.net/?id=27&l=133457
2

3

2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURЁS
RRUGËTIMI I KOSOVËS DERI TEK PAVARËSIA

2.1.1 Një vështrim historik i Kosovës deri tek pavarësia
Kosova shtrihet në një pjesë të Evropës e cila gëlon nga luftrat nëpër gjithë historinë e saj.
Kjo copë toke, nuk ka se si t’i ikë këtij fati historik e gjeografik, të kësaj pjese të kontinentit.
Ballkani ka ndalur e përcjellur shumë perandori, nëpër kohë e periudha të ndryshme.
Natyrisht që pjesë e saj ka qenë edhe Kosova, duke qënë se strategjikisht nëpër këtë territor
janë lidhur rrugë me interes gjeostrategjik, të cilat kalojnë nëpër evropën juglindore siç është
Korridori 8, Korridori 10, që historikisht si tani ringjallin interesin e influencës
gjeostrategjike, politike e ekonomike të shumë vendeve. Gërshetimi i këtyre elementeve, dhe
faktorëve të tjerë si territorial apo nacionalist, kanë bërë që luftra të shumta të zhvillohen
këtu, herë si nxitëse e herë si urëkaluese drejt drejtimeve tjera më pastaj.
Nëpër periudha të ndryshme, territoret shqiptare janë copëtuar dhe okupuar nga shtetet fqinje.
Në Kongresin e Berlinit (qershor 1878) trojet shqiptare u copëtuan gjithandej, duke prodhuar
tragjedi jo thjeshtë gjeografike, por shpërngulje me dhunë, zhvendosje të popullatës shqiptare
me një valë të madhe, ku sipas kronikave të kohës mbi 70 mijë shqiptar, të cilët u detyruan
nën kërcnimin e dhunës, vrasjeve e represaljeve t’i lëshojnë trojet e tyre etnike.
Një valë tjetër e copëtimit të tokave shqiptare, si dhe represaljeve mbi popullatën vendase,
pason edhe në Konferencën e Londrës (dhjetor 1912), ku Shqipërisë i njihet e drejta e një
autonomie dhe udhëheqje mirëpo, jashtë saj mbesin territore të mëdha të banuara me
shqiptarë të cilat i takonin Shqiperisë, e të njëjtat kishin shpallur pavarësinë e tyre në nëntorin
e 1912. Prandaj dhe akti i njohjes se principates shqiptare nga ana e Fuqive te Medha me
1913, njihet si "viti i mbrapshtë" , meqenëse një pjesë e rëndësishme e territoreve te banuara
tërësisht ose pjesërisht nga shqiptarë do të duhej të qëndronte jashte territorit të shtetit të ri.3

3

Nathalie Clayer -Në fillimet e nacionalizmit shqiptar fq.11
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Vetëm në Kosovë sipas shënimeve të kohës thuhet se ishin vrarë mbi 25 mijë banorë
vendas.shqiptarë.nga.Mbretëria.Serbe.Kroate.Sllovene.(SKSA).e.cila.kishte.pushtuar.vendn
në.atë.kohë.4
Ndërsa mbi 150 mijë shqiptarë pikërisht nga kjo zonë u detyruan që ta lëshojnë vendin e tyre
dhë të arratisen ose në territorin shqiptar të asajpjese që tashmë kishte fituar një njohje
ndërkombëtare, ose në vende tjera shumë më të largët, siç njihet ndryshe Golgota Shqiptare.5
Në këtë periudhë kohore Serbia pushton Kosovën (1912), ndërsa këtë pushtim e legalizoi
Traktati i Versajes (1918)6, momentum ky i cili tutje do të regjistronte konflikte, dhunë dhe
represalje sistematike mbi territoret e kontrolluara shqiptare. Kosova në këtë konferencë nuk
u bë çështje, sepse fuqitë e mëdha panë se nuk kishin asnjë arsye që të zmadhonin kufinjtë e
Shqipërisë në ndonjë drejtim7. Ndryshe, vetë territori shqiptar i shpallur i pavarur, ishte në
rrezik copëtimi edhe më shumë, varësisht nga fuqitë dhe apetitet e fqinjëve. Rënia e
perandorisë Osmane dhe Austro-Hungareze, po krijonte një situatë të re, kur kjo pjesë e
kontinentit po i nënshtrohej rregullave dhe fuqive të reja të influencës dhe të pushtimeve.
Autorja M. McMilliam vëren me kujdes situatën dhe spikatë një element interesant kur thotë
se “për të gjitha kombet e Ballkanit, shpërbërja e Austro-Hungarisë kishte dhënë një shans,
ashtu si edhe disfata e perandorisë Osmane para luftës. Çdokush kërkonte sa i kishte qejfi:
vetëvendosje për vete, por jo për fqinjët e vet”8. Kjo situatë po prodhonte fatkeqësi mbi të
gjitha për popullin shqiptarë siç dihet, kurse në anën tjetër Serbia duke pasur mbështetje të
Rusisë dhe shteteve tjera sllave po zgjerohej pikërisht mbi territoret shqiptare.

4

Mark Levene - Devastation: Volume I: The European Rimlands 1912
1938https://books.google.ee/books?id=RRgbAgAAQBAJ&pg=PA107&lpg=PA107&dq=luma+1912&source
=bl&ots=EDmfv7eAeX&sig=Y_aFU9IljxrfcLatMTPY1p_MjVM&hl=en&sa=X&ei=OpË4UozëO4b14QSh2
4HgAQ#v=onepage&q=luma%201912&f=false
5
Bugajski, Janusz (2002). Political parties of Eastern Europe: a guide to politics in the post-Communist era
….
https://books.google.ee/books?id=9gGKtLTQlUç&pg=PA449&dq=albanian+state+1912&hl=en&sa=X&ei=2
gspT-PZLsOM4gSBzsndAë&redir_esc=y#v=onepage&q=albanian%20state%201912&f=false
6
TREATY OF PEACE ËITH GERMANY (TREATY OF VERSAILLES) https://www.loc.gov/laë/help/ustreaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf
7
Margaret Macmillan, Paris 1919: Gjashtë muaj që ndryshuan botën (Tiranë: Plejad, 2006), fq 406
8
Ibdem fq.153
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Periudha tjetër, fundi i Luftës së Dytë Botërore, Kosova mbetet nën Jugosllavi,sado që nga
kjo luftë vendi po dilte i rreshtuar në krahun antifashist (aq sa mund të ishte e organizuar një
shoqëri e pushtuar dhe pa një udhëheqje të qarte elitare -politike), kur kemi parasyshë që
gjatë kohës së pushtimit, ishte bërë pjesë e luftës nacional-çlimimtare me synimin e çlirimit
të dyfishtë të vendit. Përsëri kjo nuk ju bëri përshtypje fuqive të mëdha, të cilat mbyllën sytë
përballë kërkesave të popullit i cili po provonte tashmë një përndjekje të radhës, tashmë nga
aparati shtetëror jugosllav.
Nga një pikëvështrim tjetër politikat e fuqive të mëdha nuk është se tregonin interes për këtë
pjesë të evropës, kujto këtu thënien e Neville Chamberlain (Kryeministri Anglez) i cili
deklaronte se: ”atje (n’ballkan) ka grindje në një vend të largët midis njerëzve për të cilët nuk
dimë asgjë". 9 Përderisa fuqitë kryesore të globit po ndanin zonat e influencës (shih
Marrëveshjen e Yaltes) 10 në anën tjetër, popullata në Kosovë, pas asaj përndjekjes nga
sundimi i Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene që pas Luftës së Parë Botërore, po i nënshtrohej
zhvendosjes së radhës, reprezaljeve sistematike si dhe projekteve tjera shfarosëse,
kolonizuese e shkombëtarizuese.Të gjitha këto, po bëheshin konform projekteve të politikave
serbomëdha. Në këtë kohë reprezaljet po vinin nga Jugosllavia e Titos, më saktësisht
Rankoviqit, si Ministër i Punëve të Brendshme.
Në qoftë se vëmë re një kronologji të ngjarjeve, shohim se grupet e luftëtarëve, të rinjëve
shqiptarë, partizan e patriot, ishin rreshtuar me kohë në krahun antifashist, disa tek radhët e
Frontit Antifashist Nacional-Çlirimtar të Kosovës apo dhe struktura të tjera të organizuara,
si grupacione lokale, të cilat luftonin për çlirim e vendit nga okupatori (si grupi i Shaban
Polluzhës etj). Kjo dhe prodhoi tentativën politike të organizimit të kulmuar me Konferencën
e Bujanit mbajtur në fshatin e malësisë së Gjakovës në territorin shqiptar, nga data 31 dhjetor
1943 e deri me 2 janar 1944.Ajo po agregonte si inercion, pas mospërfshirjes së Kosovës e
viseve tjera shqiptare të mbetura nën sundimin e ish Mbretërisë SKS, në Mbledhjen e
Këshillit Antifashist i Çlirimit Kombëtar të Jugosllavisë (KAÇKJ). Konferenca e Bujanit u
Paul Latawski & Martin Smith– “The Kosovo crisis and the evolution of post-Cold War European security”
fq14
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mbajtë në njëfarë mënyre pikërisht për t'i kundërshtuar vendimet e Mbledhjes së II të
KAÇKJ–it mbajtur në Jajcë (29-30 nëntor 1943), e cila rezultoi me injorimin e Kosovës si
subjekt i pavarur apo dhe si entitet gjeografik e shoqëror, që deri atëherë ishte përfaqësuar
përmes Malit të Zi në KAÇKJ-së. Po artikuloheshin kërkesat e popullit të Kosovës e cila
kishte mbetur jashtë shtetit shqiptar me rastin e pavarësisë së 191211.Vihet re se kërkesat e
popullit shqiptar po ndrydheshin, anatemoheshin dhe devijoheshin pikërisht nga
përfaqësuesit në fjalë. Në anën tjetër Rezultatet e Konferencës së Bujanit nxorrën në pah edhe
një herë vullnetin e popullit të Kosovës i cili padrejtësisht kishte mbetur jashtë kufinjëve të
shtetit të shpallur shqiptar12.
Pjesëmmarës në këtë Konference ishin 49 përfaqësues, prej të cilëve 43 shqiptarë, 3 serbë
dhe 3 malazezë. Këshilli Krahinor miratoi Thirrjen, një dokument i rëndësishëm, që u
drejtohej popujve të Kosovës shqiptarëve, serbëve dhe malazezëve, për t’u mobilizuar në
luftë kundër okupatorëve gjermano-bullgarë dhe gjithë atyre që u shërbejnë. Konferenca
miratoi dhe një Rezolutë, sipas të cilit, Këshilli Nacional Çlirimtar i Kosovës dhe Rrafshit të
Dukagjinit do të ishte “organ i përbashkët ku marrin pjesë të gjitha rrymat politike… pa
dallim kombësije, feje, tendence politike e pozite shoqërore”. Gjithashtu, në bazë të parimit
të vetëvendosjes Rezolucioni shprehej dhe për zgjidhjen e çështjes kombëtare të Kosovës,
përcaktonte rrugën që duhej ndjekur: “Kosova e Rrafshi i Dukagjinit, asht një krahinë e
banueme me shumicë nga populli shqiptar, i cili si gjithmon, ashtu edhe sot dëshiron me u
bashkue me Shqipnin. 13 Prandaj e ndjejmë për detyrë me i tregue rrugën e drejtë që duhet të
ndjekë populli shqiptar për me realizue aspiratat e veta 14 . Parimi i vetëvendosjes vie në
shprehje, kjo për faktin që ishte Karta e Atlantikut e cila bënte thirrje për bashkimin e forcave
në frontin antifashist, luftën kundër armikut të përbashkët, duke i garantuar pastaj pikërisht
këtë të drejtë popujve, e cila në vetvete ishte ekstra mobilizuese, sidomos në arealin e
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ballkanit, ku shumë popuj ishin të shtypur dhe copëtuar nga Konferencat e mëparshme të
fuqive të mëdha bërë gjatë shpërbërjeve të pernadorive të fundit në fillimshkeullin e XIX.
Pse i duhet dhënë rëndësi kësaj Konference dhe këtij organizimi gjithshqiptar, është pikërisht
dokumenti i dalur si rezultat i saj, i njohur edhe nga pjesëmmarrësit të cilët nuk ishin vetëm
shqiptarë e që nga vëzhgues të jashtëm kishte dhe anglez (si të deleguar) të cilët inkurajonin
bashkëpunimin dhe bashkimin e forcave në luftën e përbashkët antifashiste. Duke qenë se në
të dy mbledhjet e KAÇKJ ( apo e njohur si AVNOJ -Antifašističko Vijeće Narodnog
Oslobođenja Jugoslavije), Kosova po anashkalohej dhe apetitet për zgjerim të territoreve
tashme ishin përgaditur {ishte pikërisht takimi i Jajces, i cili në njëfarë forme, për planet
shoveniste serbe e maqedone si dhe ato malazeze u shfrytëzua si mënyrë për korrigjime
teritoriale dhe përmbushje të apetiteve në shtrirjen e radhës mbi tokat etnike shqiptare}, është
pikërisht kjo Konfernecë e cila po nxirrte një dokument dhe thirrje politike-juridike ku do të
shprehte vullnetin e popullit të krahinës e cila nuk po përfaqësohej fare me strukturat e saj në
organizimet jugosllave ndërsa në anën tjetër ishte ajo e cila e kishte okupuar dhe po merrte
vendime për këtë pjesë të vendit dhe fatin e saj.
Është LDB-ja e cila po rrënonte rendin e mëparshëm botëror, ndërsa po vendoste një rend të
ri botëror, duke i njohur në këtë rast edhe pjesëmarrësit në frontin anifashist me të drejtë
përmbushjen e kërkesave të shoqërive në fjalë. Konferenca e Bujanit është momentum i
shënuar dhe dokumetet e nxjerrura duhet që çdo herë të potencohen si rruga, dhe synimet e
popullit shqiptarë, ngase në këtë rast tregojnë dhe rreshtimin e tyre aspiratat e shprehura me
rastin e përfundimit të luftës. Siç dihet dokumentet në fjalë me përfundimin e luftës nuk u
njohën (për t’i zhvlersuar u mbajtë një Konference kundërshtuese e njohur ndryshe si
Kuvendi i Prizrenit, zhvilluar me 8-10 korrik i cili nxorri një Rezolute të cilën me 23 korrik
1945. Kuvendi Federativ aprovoi Rezolutën, si dokument zyrtar të këtij kuvendi, ku zyrtarisht
Kosova aneksohej nga Serbia ndërsa vullneti i popullit shqiptar për vetëvendosje nuk merrej
për bazë, i shprehur paraprakisht me Rezoluten e Bujanit. Vullneti i popullit u shtyp dhe u
tjetërsua prapë nga fuqitë e mëdha të cilat këtë areal nuk e parashihnin dhe aq në zonen e tyre
të interesave dhe inflences së tyre politike.
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Pas përfundimit të LDB-së çdo përpjekje e popullit shqiptar në Kosovë u shtyp me forcë. U
vendosën masat të cilat po tentonin të ndryshonin realitetin faktit, gjeografik e demografik
në terren. Shtrëngimi dhe dhuna sistematike bënë që një valë e re e popullatës ta lëshojne
vendin. Kjo vinte edhe si rrjedhojë e Marrëveshja famëkeqe në mes të Turqisë dhe
Jugosllavisë të viti 1938, ku disa reformave u shfryutëzuan në emër për tu përndjekur vise të
tëra me shqiptarë. Kjo marrëveshja e cila parashihte shpërnguljen e mijëra familjeve
shqiptare duke i konsideruar si vendosje e familjeve turke të mbetura nga perandoria, ishte
një taban dhe dokument që Jugosllavia e kohës e shfytëzoi që të dëbojëedhe mijëra familje
tjera shqiptare, meqë ishte në planin e krijimit të një zone të pastër etnike serbe, duke rikijuar
dhe realitet etnik në këtë pjesë.
Periudha pas konfliktit politik mes Titos dhe Rankoviçit, ndikoi në liberalizimin e jetës
politike në Jugosllavi. Kjo në mënyre të veçantë reflektoi në krijimin e institucioneve politike
dhe ngritje të kërkesave për të drejta të shqiptarëve të Kosovës. Menjëherë pas mbatjes së
Plenumit të IV të Partisë Komunistë të Jugosllavisë, i njohur ndryshe si Plenumi i Brioneve(1
korrik 1966), Tito i gjendur përballë një presioni ndërkombëtar, por dhe nën trysninë e
forcave progresive të brendshme, u detyrua të bënte favore në raport me çështjen shqiptare
në Jugosllavi, më saktësisht me Kosovën.
Moment i kthesës mund të konsiderohet dhe vizita e Titos bërë në mars të vitit 1967, pas 16
vitesh, ku me atë rast ai bëri kritikë publike për kushtet në Kosovë: “Nuk mund të flitet për
të drejta të barabarta” deklaroi ai, “kur serbët kanë përparësi kudo nëpër fabrika... kurse
shqiptarët refuzohen edhe pse kanë kualifikime të njëjta apo edhe më të larta”15
Brenda pak vitesh të kësaj periudhe, më saktësisht pas Plenumit të Brioneve të korrikut të
vitit 1966, kishte një lëvizje progresiste më liberale me ç’rast u themelua Universiteti i
Prishtinës (1970), i cili do të bëhej bazë e fuqishme për lëvizjen patriotike shqiptare më vonë;
në administratën shtetërore filloi punësimi më i madh i qytetarëve shqiptarë si dhe në organet
shtetërore. Në fushë të ekonomisë u bënë disa investime në industrinë bazike, posaçërisht në
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sektorin energjetik dhe atë minerar, në sektorin e bujqësisë dhe në infrastrukturën rrugore. 16
E gjithë kjo frymë siç vihet re, vie pas rënies së Rankoviçit dhe vendosjes së politikave dhe
projektit të Titos por i cili deri në atë kohë po sprovohej me pengesa nga grupet nacionaliste
të brendëshme serbe. Një ndryshim substancial për pozitën dhe qasjen ndaj shqiptarëve nga
organet e larta federative, të cilat për një periudhë të gjatë e kishin shtyrë anatemuar dhe
mosnjohur të drejtën e shqiptarëve, u detyruan që të bëjnë ndryshime kualitative, duke bërë
ndërhyrje pozitiviste juridike kushtetuese në ngritjen e pozitës juridike të Kosovës brenda
Jugosllavisë. 17
Në këtë kohë në nivelin e federatës ishte shtruar nevoja për fillimin e një procesi të ri për
ndryshime kushtetutare në të gjitha nivelet e shtetit jugosllav18. E gjendur nën presionin e
madh të ngjarjeve të brendshme dhe të jashtme, të kërkesave të vazhdueshme nga të gjitha
shtresat e shoqërisë kosovare, e në veçanti të Lëvizjes nacionale, në vitin 1968 u formua
Komisioni për ndryshimet kushtetuese në Kosovë, kryetar i të cilit u emërua Fadil Hoxha.
Lëvizja nacionale e kohës, duke fituar përvojë nga lufta e vazhdueshme që zhvillonin forcat
demokratike të kohës, arriti ta shtronte, mundësinë e daljes publike të kërkesave të saj rreth
rregullim të ri kushtetues-juridik të Kosovës, përkatësisht për ngritjen e statusit politik të saj.
Një varg kushtesh ishin pjekur dhe disa momente, sitë jashtme edhe të brendshme, si nga
faktori politik ndërkombëtar edhe ai federativ, po e krijonin një terren për një levizje të tillë
progresiste me mundësi për korrigjimin e mundshëm të një varg gabimesh të qëllimshme
politike që ishin bërë ndaj shqiptarëve gjatë gjithë kësaj periudhe.
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2.1.2 Kosova si entitet juridiko-politik nën Jugosllavi deri ne suprimimin e
Autonomisë
Pas shumë përpjekjeve, lëvizjeve të brendshme politike dhe presioneve të jashtme
diplomatike, Kosova kishte një status të ndryshuar, sado që jo të kënaqshëm, mirëpo më të
volitshëm se sa nga pozita e cila gjindej fill pas luftës së dytë botërore. Që nga 1968, Krahina
Socialiste Autonome e Kosoves (KSAK) po merrte një hov të ndryshimit të raporteve të cilat
ishin refuzuese nga organet politike federative, ajo po konkretizonte pozitën e saj juridike
dhe me anën e amandamentimit kushtetues (1974).Ngjarjetsi dhe kryengritjet gjithandej
bllokut socialist po pasoheshin edhe në vend. Kjo lëvizje nuk iku pa u vërejtur edhe në
Kosovë, ku kishin shpërthyer demonstratat e kohës, të njohura ndryshe si lëvizjet për
ndryshmet kushtetuese dhe flamur. Kosova që nga Kushteuta e Parë e Jugosllavisë (1946),
kishte mbetur jashtë të drejtave elementare shoqërore e politike. Popullsia shqiptare
konsideroj e rangut të dytë. Pozita juridike ishte si një Qark Autonom, i cili edhe ai i ishte
marrë, dhe vendi kishte kaluar nën administrimin e total të Serbisë, pozitë kjo e cila ndryshoi
me Kushtetuten e 1963-tës, ku u rikthye satusi i Krahinës Autonome (neni 111), dhe nga
pakicë kombëtare, shqiptarët u bënë kombësi në atë që kushtetuta e definonte në kuadër të
Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (neni 1). Ky ndryshim kushtetues nuk është
se ndryshoi shumë pozitën e shqiptarëve në kuadrin federativ. Gjithsesi kjo nuk ishte dhe
padrejtësia e vetme, prandaj lëvizjet politike shqiptare në Jugosllavi ishin thuajse permanente
edhe pse te lokalizuara dhe me zë të mbytur, sepse ishte një aparat i tërë dhune i cili kujdesej
për shuarjen e këtyre kërkesave. 19
Demonstatat e 1968-tës, të cilat ishin më masive dhe po vinin në radhët e demonstratave që
po bëheshin edhe nëpër pjesë të tjera të asaj pjese të Evropës e cila udhëhiqej nga sistemi
socialist e që ishin pjesë të bllokut 20, po detyronte sistemin e kohës që të lëvizte në favor të
ndryshimeve, deri edhe ato kushtetuese.21

19
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20
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Figura 1. Foto-Gazeta Rilindja
(e dielë, 6 tetor, 1968)
Është kjo periudhë kur edhe nga komisionet e kohës nga të cilat kërkohej studimi për
ndryshimin e statusit të shqiptarëve në Jugosllavi përmes propozimeve kushtetuese
(Komisioni për ndryshime Kushtetuese i udhëhequr nga Fadil Hoxha), të shpërfaqte vullnetin
e popullit të Krahinës e cila juridikisht udhëhiqej nga një Statut dhe ishte në një pozitë të
pavolitshme politike shoqërore kjo. Ky komision përveç të tjerash erdhi në përfundime që
Kosova të kishte pozitë republike në kudarin federativ,e me ndryshime tjera të shumta
substanciale siç ishin emri, gjuha dhe organet shtetërore përfaqësuese. Të gjitha këto iu
paraqiten edhe udhëheqësit jugosllav të kohës Josip Broz Tito dhe Eduard Kardelit, i cili
12

kishte rol kyç në ndryshimet kushtetuese të vitit 1974.22 Me këtë rast përmes një diplomacie
elokuente, Titoja arriti që ta ndryshojë kursin e shqiptarve, duke iu mohuar të drejtën në
satusin republikan23 në kuadrin federativ, përmes orinetimit të problemeve në kuadrin e RS
të Serbisë.24 Mirëpo është pikërishtë kjo periudhë e cila zgjoi ambicien tek shqiptarët për të
drejta, barazi e për vetëvendosje, kërkesat për Universitet të cilat pastaj gjeneruan në protestat
e kohës pikërisht me këto parulla, disa nga këto të drejta u arriten pikërisht me Kushtetutën
e 1974. Kjo erdhi si rezlutat i debateve maratonike për ndryshimet kushtetuese (1967-1971),
kur Kuvendi federativ i Jugosllavisë më 21 shkurt 1974, miratoi Kushtetutën e re të RSFJsë, ndërsa një javë më vonë (28 shkurt) edhe Krahina Socialiste Autonome e Kosovës
(KSAK) e miraton Kushtetutën e parë të saj, e cila Kosovën e definon njëkohësisht si: ”pjesë
integrale të Sërbisë” dhe ”element konstituiv të federatës jugosllave”. 25Juridikisht pra kishte
një autonomi substanciale e qeverisëse, kursede facto i afrohej atyre të drejtave që republikat
kishin26, ndryshe thënë një status deri diku si kuazirepublikë.
Në një përmbledhje konkluduese do të dilte se, në qoftë se viti 1963 përbënte nadirin e
interesave kombëtare shqiptare në Kosovën Titiste, atëherë viti 1974 ishte zeniti i interesave
kombëtare shqiptare, së paku në çështjet e teorisë kushtetuese, 27 periudhë e cila zgjati gjerë
në vitin 1989 kur dhe ndodhë suprimimi i autonomisë, rrënimi i gjithë kësaj tërësie juridikopolitike të ndërtuar gjatë kësaj periudhe, futja në vorbullën e dhunës më pastaj.

Janko Prunk, "Idejnopolitični nazor Edvarda Kardelja v okviru evropskega socializma" in Ferenčev zbornik,
ed. Zdenko Čepič&Damijan Guštin (Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 1997), 105-116.
23
A.Lalaj: Kosova - rruga e gjatë drejt vetvendosjes (1948-1981), Tiranë 2000, fq.137-140
24
F.Hoxha: Jemi në shtëpinë tonë, Prishtinë 1986. ”Kosovo, Past and Present”, Beograd 1989, fq.389 (Ttitoja
pas takimit pati deklaruar se ”republika nuk është shkop magjik e as i vetmi faktor që mund t´i zgjidh të gjitha
problemet dhe se zgjidhja e statutit të Kosovës dhe sigurimi i të drejtave të plota të krahinës duhet të realizohet
brenda kuadrit të RS të Serbisë)
25
Noel Malcolm vep.cit
26
Dominik Zaum - The Sovereignty Paradox The Norms and Politics of International Statebuilding fq144
27
Noel Malcolm vep.cit
22

13

2.1.3 Lëvizjet politike deri tek lufta e UÇK-së
Lëvizjet politike në Kosovë nuk ishin shuar asnjëherë që nga mbetja jashtë kufinjëve të shtetit
të shpallur shqiptar në vitn 1912. Nëpër periudha të ndryshme kohore këto lëvizje herë
shtriheshin në tërë territorin e Kosovës e here-herë nuk arrinim që të kalonin as vetë celulat
e organizimit për mbështetje popullore. Lëvizjet më të organizuar politike ishin pikërisht ato
të fund-viteve ’50-të, si dhe ato të fundit të viteve ’60-të. Në një mënyrë a një tjetër, kjo
lëvizje e cila koincidonte edhe me Pranveren e Pragës, me lëvizjet gjithandej në bllokun e
lindjes, të cilat po detyronin kastën politike të kohës, si në nivel krahinor dhe në nivel
federativ, të ndërmerrte hapa konkrete për ndryshimin e gjendjes së shqiptarëve në
Jugosllavi. Një varg ngjarjesh edhe njëherë treguan se çështja e shqiptarëve nën Jugosllavi
nuk kishin rezultuar me ndonjë zgjidhje të pranueshme, prandaj u shtrua nevoja për
ndryshime kushtetuese, qoftë edhe si zgjidhje të momentit.
Lëvizjet politike në Kosovë të organizuara, gjysmë-organizuara rajonale apo dhe në nivel
vendi, kanë qenë thujse permanentja shqiptare nëpër të gjitha periudhat e pushtimit. Kosovës
po i mohoheshin të drejtat në vazhdimësi. Andaj qëndrimi se, konfliktet në Ballkan janë një
kujtesëdhe se fundi i luftës së ftohtë nuk do të thotë fundi i paqëndrueshmërisë në Evropë,
është pikërisht diagnoza e asaj që jemi dëshmitarë se çfarë në realitet kanë prodhuar më pastaj
këto kriza. 28
Ngjashëm ndodhi edhe me Konferencen e Daytonit, ku Kosova u anashkalua. Siç dihet
Dejtoni kishte fokusuar agjendën e tij në përfundimin e luftës në Bosnje dhe njohjen e kufijve
të Kroacisë, dhe nuk e mori aq në konsideratë problemin e Kosovës 29. Parimet se së drejtës
ndërkombëtare mbi bazën e të cilave u nisë dhe nxorri përfundimet e tij komisioni i Badinterit
nuk ia njohu të drejtat Kosovës, sado që sipas parimit utti posidetis, Gjykata Kushtetuese e
Jugosllavisë në vendimet e saj të viteve 1990 dhe 1991, kufinjtë e Kosovës dhe Vojvodinës
i njihte si kufinjë me karakter Kushtetues, rrjedhimisht në rast të shperbërjes së Jugosllavisë
në bazë të kësaj logjike dhe mbi këtë parim, atëherë Kosova do të duhej njihej si pjesë
përbërëse e Jugosllavisë si njësi federative. Në anën tjetër bazuar në këtë parim dhe këto
28
29
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vendime, Komisioni i Badenterit ka mundur që ta merrte parasysh edhe Kosovën në vendimet
e tij, kur flet për kufinjtë e brendshëm të Jugosllavisë.

Figura 2. Jugosllavia para shpëbërjes totale
(Burimi: Departamenti Amerikan i Shtetit 30)
Andaj mohimi i të drejtave i bënte që levizjet dhe grupacionet politike që nga vitet e ’60-ta
e deri ne fundvitet e ’80-ta t’i përcjellnin shqiptarët në vazhdimësi. Kjo do të shtohej në vitet
e ‘80-ta fill pas vdekjes së Titos, kur edhe vetë sistemi po lëkundej31. Tronditja e parë vie më
1981 nga rasti në mensen e studentëve në Prishtinë. Shqiptarët kërkonin barazi me kombet
tjera në ish-Jugosllavi dhe lëvizja e tyre në thelb ishte një rilindje kombëtare. Kërkesa

30
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kryesore ishte që Krahina Socialiste Autonome e Kosovës KSAK të bëhej Republikë.
Trazirat u shtypën nga ushtria dhe policia, mirëpo ky qe një problem që nuk mund të
fshihej. 32Kështu në vazhdimësi situata e tensionuar politike do të përcillej edhe me viktima
sporadike nëpër disa rajone të vendit në gjithë dekadën e fundshekullit XX, deri kur planet
serbomëdha do të agravonin në diçka ngjashëm sikurse në vietet e ’60-ta, kësaj radhe duke
suprimuar autonominë dhe duke kaluar në një pushtim klasik, duke i vënë nëpozitë të
paknaqur e të shprehur zëshëm nga popullata shumicë e vendit. Mbas kësaj rrjedha e
ngjarjeve politike kishte një tjetr tempo të madhe. Në kohën kur burokracia kosovare e
propagandonte këtë liri, në Beograd përgaditeshin doktrinat antishiqptare si „Libri i kaltërt“
vazhdë e Nacertanies dhe doktrinave tjera politike serbomedha. Në fakt përgatitej varri i
Kosovës. Ndër presionet që bëheshin mbi popullin shqiptar padyshim nga më tragjiket mbetet
presioni ekonomiko-social. 33
Parlamenti Evropian në këtë kohë do ta bënte hapin politik duke ia tërhequr vërejtjen
Jugosllavisë së kohës (prill 1989), përmes Rezolutës ku theksonte se: “paqja rrezikon të
kërcënohet, në qoftë se në Jugosllavi do të vazhdon të nxitet ndjenjat ncionaliste, gjë që nuk
do të ishte pa pasoja të rënda për kontinentin evropian”. 34
Pas shkatërrimit të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë,më 22 janar 1990 (në Kongresin
e XIV të LKJ-së), kriza jugosllave hyri në fazën e saj përfundimtare dhe më tragjike.Tutje
ngjarjet do të ndjeknin rrjedhen e njohur të luftrave që do ta pasonin njëra tjetrën, si në Kroaci
e Bosnje-Hercegovinë. Në ndërkohë, në Kosovë pas suprimimit të autonomisë dhe
kolonizimit serb, delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës reaguan dhe më 2 korrik të
vitit 1990, miratuan publikisht (para dyerve të Kuvendit të Kosovës) Deklaratën Kushtetuese,
me të cilën Kosova u shpall njësi e veçantë në kuadër të federatës së atëhershme jugosllave 35.
Ky ishte një akt historik i pritur moti dhe që shprehte aspiratat shekullore të popullit të
Kosovës për mëvetësi shtetërore e territoriale nga Serbia. Pasuar pastaj nga veprimet politike
32
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të një rezistence paqësore ideuar nga lideri i LDK-së Ibrahim Rugova, i cili ishte edhe
udhëheqësi i të gjitha proceseve që nga themelimi i LDK-së. Në kohën e pushtimit, Ibrahim
Rugova, “ishte një nga figurat më të shquara politike që takova në Jugosllavi” 36 do ta kujtonte
ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd Ëarren Zimmermann, i cili për një periudhe
ishte dhe misionar politik në fillesat e rezistences shqiptare te viteve ’90-ta. Kjo vazhdoi deri
me daljen në skenë të grupeve të armatosura në fillim të vitit 1997, si dhe zërit të fortë
studentor, i cili po e thumbonte politiken pacifiste te Rugovës dhe LDK-së së kohës e cila
ishte anatemuar ne veprime kancelarie. Nga këto lëvizje pastaj do të lindte UÇK-ja, e cila do
të barte tutje rolin e luftës, deri në pranimin nga skena ndërkombetare, me marrjen pjesë në
Rambuje si palë nga ana shqiptare së bashku me akteret tjerë politik të kohës.
2.1.4 Nga Rambuje deri tek Marrëveshja e Kumanovës
Viti 1997, e më shumë 1998 rajoni po hynte vrullshëm në një konflikt që nuk do të ndalej
vetëm në Kosovë pastaj.Në ndërkohë që ofensivat e ushtrisë serbe po intensifikoheshin, në
anën tjetër radhët e Ushtrisë Çlirimtarë të Kosovës po konsolidoheshin duke u shtrirë në të
gjithë vendin, si në strukturë, dhe mënyrën organizative, gjë që po rezultonte me vënien nën
kontroll të disa territoreve në disa komuna të vendit të shpallura si zona të lira. Kjo po e bëntë
edhe më të ashpër reagimin e ushtrisë sërbe, e cila hakmerrej mbi popullatën civile, duke
kryer masakra dhe shperngulje e përndjekje masive. Deri kah fundi i vitit 1998, mbi 250000
persona, popullatë civile, kishin lëshuar vendet dhe shtëpitë e tyre numër ky që do të
trefishohej deri në perfundim të luftës. Një pjesë gjindeshin nëpër malet përreth, ndërsa pjesa
tjetër tashmë kishin kaluar kufinjtë e ishin stacionuar nëpër kampe të refugjatëve, si në
Shqipëri e Maqedoni apo edhe nëpër vende të tjera të Evropës.
Në anën tjetër, diplomacia ndërkombëtare po punonte në dy rrafshe për arritjen e një
marrëveshje paqeje. Ajo po provonte ta bindte palën shqiptare për heqjen dorë nga kërkesa
për pavarësi, kurse në anën tjetër po tentohej të bindej pala serbe që të tërhiqej nga lufta dhe
kështu të krijoheshin kushtet për kthimin e mundshëm në tavolnën e beisedimeve me kusht
që palës shqiptare t’i ktheheshin disa të drejta politike.
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Në shtatorin e vitit 1998, bazuar në Kapitullin VII të Kartës së OKB-së, Këshilli i Sigurimit
miratoi Rezolutën 1199 me qëllim të menaxhimit të situatës37 , në kohën kur mbi 30000
persona kishin mbetur maleve, ndërsa dimri ballkanik po afrohej, e me këtë rast një tragjedi
e mundshme hunmanitare e refugjatëve po zhvillohej në evropën e shekullit XX.
Zhvillmet dinamike, ishin ndryshime ditore dhe shpeshherë merrnin kahje dhe qëndrime të
paparashikueshme, ku dhe trajtimi i problemit kërkonte pastaj tjetër dinamikë. Tensionet
brenda përfaqësuesëve politik shqiptar ishin të mëdha. Siç u tha edhe më lartë bashkësia
ndërkombëtare punonte në dy rrafshe, në njërën anë që ta mbante si linjë komunikimi LDKnë dhe Ibrahim Rugoven bashkë me shoqëri civile, ndërsa në anën tjetër ishte UÇK-ja e cila
tashmë ishte konsoliduar, e me ofesnivat e saj kishte deklaruar territore të tërë të vëna nën
kontrollë, që me disa marrëveshje të kohës me OSBE/OSCE, me misionin e saj po mundohej
që të mbante një statusquo në vatrat e krizave. Në mes ishte dhe iniciativa me
shuttlediplomaci bërë nga Richard Hollbrouke, i cili me 15 maj 1998 aranzhoi takimin në
tentim të gjetjes së paqës, i zhvilluar në mes të palës shqiptare, përfaqësuar nga Ibrahim
Rugova, Fehmi Agani, Mahmut Bakalli, Veton Surroi dhe palës serbe në anën tjetër,
përfaqësuar nga Sllobodan Millosheviç, president i Jugosllavisë. Ky takim përveç që nuk
prodhoi asnjë efekt real politik, nxiti një varg reagimesh në terren.Skena politike u tensioua
edhe më shumë, UÇK-ja nuk e pranoi fare mirë një takim të tillë dhe përfaqësuesit i shpalli
si tradhëtar. Një varg takimesh tjera të kësaj natyre nuk arritën që të ndryshonin gjendjen për
të mirë në terren, përvveç përkeqësimit të situatës nga ofensivat serbe të cilat po shkaktonin
masakra38 mbi popullatën civile gjithandej vendit.
Duke vlerësuar situatën, Grupi i Kontaktit (GK) në fund të majit 1998, vendosi të ngrijë
tentativat për gjetje të zgjidhjes paqësore dhe vuni në llogari një opsion tjetër, duke nxitur
ministrat e mbrojtjes të NATO-s që të urdhërojnë një studim, me opsion ndërhyrjen
ushtarake. Për këtë arsye autorizoi ushtrimet ajrore mbi Shqipërinë dhe Maqedoninë, me
emërtimin Operacioni i Përcaktuar Falcon. 39 Kjo bëri që pala serbe të ndryshonte strategji, e
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cila arriti ta devijojë kursin dilomatik, e me ndihmën e Rusisë bëri propozime për një ujdi,
duke thirrur bashkësinë ndërkombëtare në një mision vëzhgimi në terrren dhe duke u
munduar gjojase, të arsyetoj se lufta e saj është vetëm në përndjekejen e grupeve të
ashtuquajtura terroriste dhe jo mbi popullatën civile. Prandaj, me 16 qershor Millosheviçi,
nga një takim në Moskë pranoi propozimin e Presidentit Boris Jelcin (FR),për të lejuar qasje
të papenguar në Kosovë të organizatave humanitare dhe praninë e një Misioni Diplomatik të
Vëzhguesve të OSBE-së.40
Ky mision ishte i paarmatosur, me një përbërje që kishte një forcë prej 2000 trupash. Ndryshe
njiheshin dhe si misioni portokalli, i cili emërtim kishte dy domethënie simbolike, ai si pa
fuqi dhe ngjyren e makinave të cilat kishin në dispozicion patrulluesit. Komandant i këtyre
forcave ishte Gjenerali në pension Ëilliam Ëalker, i cili për shqiptarët njihet ndryshe dhe si
zëri i së vërtetës, kur me rastine masakrës së Reçakut deklaroi se, këtu po kryhej një gjenocid
dhe bota duhet të intervenojë që ta ndalë këtë akt. Kjo nxiti që Këshilli i Sigurimit të mbate
një mbledhje ku dënonte po aq fuqishëm aktet e kryera në Reçak 41 dhe mbronte të dërguarin
Ëilliam Ëalker i cili tashmë ishte shpallur person nongrata nga Serbia.
Ndërkaq Grupi i Kontaktit 42 kishte vendosur parimet bazë të cilat ndikuan edhe rezolutën në
fjalë, me qëllim të ndaljes së këtij tmerri. GK po tentonte të bënte një linjë komunikimi në
mes të palëve, e cila herë pas here shëndrrohej në diplomaci lëvizëse, mirëpo rezultatet ishin
të pakta (kujto këtu arritjet e Hollbrukut ku më shumë ishin handshake agreement), ndaj u
desht një aksion ndërkombëtar më i madhi, i cili rezultoi me Konferencën e Rambujesë, si
hap konkret për ndalimin e tragjedisë, e cila po shihej në horizont. Konferenca u mbajt nga
ndërmjetësit Kristofer Hill (ShBA), Boris Majorski (F.Ruse) dhe Vollfgan Petriq (BE).
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Konferenca e Rambujesë punimet e saj kishte filluar me 2 shkurt 1999, në një kështjellë të
vjetër në Francë.Palët e përfaqësuara diskutonin në parim mbi një marrëveshje të propozuar
paraprakisht nga Grupi i Kontaktit. Në parim pala shqiptare pranoi propozimin, poashtu edhe
pala serbe pranoi propozimin me kundërshtimin e fortë që NATO të mos ndërhynte në
sovranitetin e serbisë. Kjo bëri që Marrëvshja e Rambujesë në fund të nënshkruhet vetëm nga
pala shqiptare dhe jo nga ajo serbe, e cila refuzoi marrëveshjen në tërësi, duke bërë kështu
që të i hapsej rrugë ndërhyrjes ushtarake nga Aleanca Verio Atlantike bërë me 24 mars 1999.
Operacioni i NATO-s
Opinioni ndërkombatër ishte i ndarë sa i përket asaj se, cili duhet të ishte hapi i radhës dhe
sa do të guxonte diplomacia të ndërhynte duke prekur rregullat e lojës të së drejtës
ndërkombëtare. Siç vrehet, kishte një kohë të gjatë që tentohej të gjindej një zgjidhje, meqë
konflikti po prodhonte tragjedi njerëzore kur freskia e fotografive me fakte rrënqethëse të
cilat vinin nga Bosnia ishin për të mos u injoruar.
Fushata 11 javore e bombardimeve e kryer nga NATO në pranverë të vitit 1999, kundër
forcave ushtarake dhe paramilitare të RFJ, në shumë aspekte ka pretendime për të qenë unike
si rast. Fushata ishte përdorimi i parë i vazhdueshëm i forcës së armatosur nga aleanca e
NATO-s në 50 vitet e ekzistencës së saj. Ishte hera e parë që kishte pasur një përdorim të
madh të forcës së armatosur, me qëllimin e deklaruar paraprakisht (5 objektivat), për zbatimin
e rekomandimit bërë nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së43, por pa autorizimin e Këshillit të
Sigurimit. Fushata e bombardimeve, si e para më e madhja, që synonte të ndalojë krimet
kundër njerëzimit që po kryheshin nga një shtet brenda kufijve të vet. Mbi të gjitha fushatë e
parë bombarduese e cila u zhvillua pa operacione të qëndrueshme toke dhe solli një ndryshim
të madh politik dhe humanitar.
Ndërkaq presioni që vinte nga operacionet ajrore ndikonte në mënyrë të qartë në vendimin e
qeverisë jugosllave për të pranuar marrëveshjen. Një rol të madh poashtu kishte dhe
kërcënimi me operacione tokësore si opcion i mundshëm. Në dy javët e fundit të luftës,
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operacionet e UÇK-së pranë kufirit shqiptaro-shqiptar, i detyruan ushtarët jugosllavë të dilnin
në luftë në terren të hapur. Kjo i mundësoi avionëve të NATO-s t'i sulmonin ata, duke
shkaktuar ndoshta viktimat më të rëndësishme ushtarake në tërë fushatën. Një sulm ajror i
NATO-s bërë më 7 qershor, në të cilin bombarduesi Amerikan B-52 përdori bombat
thërrmuese (kasetore) kundër forcave jugosllave pranë malit Pashtrikut, sulm ky i cili
shkaktoi disa qindra ushtarë serb të vrarë, duket se i vuri nën presion efektiv negociatorët
serbë, të cilët ishin në bisedime në Kumanovë 44 dhe të cilët po zvarritnin marrëveshjen e
mundshme. Më 25 maj, ambasadorët e NATO-s miratuan një plan, i quatjur KFOR-Plus,
duke shtuar numrin e forvace dhe duke krijuar nje plan të hyrjes permes rrugëve tokësore nga
Kukësi. Kjo ishte mënyra për t' i përcjellë Millosheviqit mesazhin se opcioni i pushtimit
tokësor po bëhej serioz.45
E gjitha përfundoi me Marrëveshjen e Kumanovës të 3-10 qershorit, e cila hyri në fuqi me
11 qershor (1999), pra 1 ditë pasi që u miratua Rezoluta 1244/1999, e cila e inkuadronte në
vetëvete edhe këtë marrëveshje bërë në mes të Gjeneralit Michael Jackson, përfaqësues i
NATO-së më pastaj dhe komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë dhe ish-shefit të Shtabit të
Armatës së Serbisë, gjenerali Nebojsha Pavkoviç, i akuzuari i Hagës për krime lufte dhe
gjenocid më pastaj.
Marrëveshja i hapi rrugë hyrjes së KFOR-it në Kosovë si dhe UCK-së, ku pritën si çlirimtar
nga popullata e mebtur brenda vendit. Me KFOR-in gjithashtu po instalohej edhe
Administrata Ndërkombëtare nën siglën e UNMIK-ut në tërë territorin e vendit.
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2.1.5 Rezoluta 1244/1999 dhe roli i UNMIK-ut
Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mbajtur më 10 qershor
1999, u miratua Rezoluta 1244/199946, e cila vinte pas një fushate ajrore të bërë nga Aleanca
Veri-Atlantike,zhvilluar për 78 ditë rresht gjithandej mbi territorin e Jugosllavisë, që kishte
për synim caqet militare e paramilitare serbo-malazeze, duke kushtëzuar kështu kapitullimin
e Jugosllavise dhe hapjen e rrugës për venien e paqes në vend. Natyrisht që deri në këtë pikë
palët erdhen si rrezultat i një sërë veprimesh diplomatike bërë nga Këshilli i Sigurimit në
drejtim të Jugosllavisë, ku i kërkonte që të merrreshin hapa konkret ne lidhje me stabilizmin
e situates ndërmjet palëve në terren dhe njohjen e një statusi në raport me të drejtat
elementare, të cilat për një kohë të gjatë po shkeleshin në Kosovë. 47
Lufta në Kosovë kishte kohë që zhvillohej, e ishin pikërisht këto veprime që bënë të ndalohej
spastrimi i plotë etnik, i cili po ndodhte në shekullin e XX në kontinentin e vjetër. Këto akte
shtynë bashkësinë ndërkombëtare të ndërhynte në Kosovë, nën cilësimin e një ndërhyrjeje
humanitare, ku më pastaj krijuan kujdestarinë ndërkombëtare (Brems Knudsen dhe Laustsen
2006)48 bazuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara, përkatësisht Kapitulli VI. Me miratimin
e Rezolutës 1244/1999 të Këshillit të Sigurimit të KB, më 10 qershorit 1999 dhe themelimin
e UNMIK-ut, Kombet e Bashkuara dhe partnerët e saj, NATO, OSBE dhe BE u bënë
përgjegjëse për territorin, njerëzit dhe shoqërinë e Kosovës, me funksione të paracaktuara
dhe të kufizuara në gjithë këtë kujdestari. Për herë të parë në historinë e kohëve të fundit,
Kombet e Bashkuara administruan një territor të tërë.49
Nga një vrojtim i bërë nga autori Carsten Stahn, del se UNMIK-u ka demonstruar ushtrimin
e një shkalle shumë më të gjerë të autoritetit dhe fuqisë, se sa ndonjë mision tjetër paqeruajtës
i mëparshëm i OKB-së, si për shembull ai i autoritetit të Përfaqësuesit të Lartë në Bosnjë dhe
Hercegovinë50. Ai konstaton se nga UNMIK-u, OKB-ja u inspirua edhe në themelimin e
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UNTAET-it në Timorin Lindor. Ndërsa sipas studiuesit Andrea Zimmermann, UNMIK-u u
bë një nga “ndërmarrjet më të mëdha dhe më sfiduese të OKB-së në fushën e administrimit
territorial”.51
Një pikëpamje, më shumë e veçantisë së UNMIK-ut, ka të bëjë me shkallën e përmasave
bashkëpunuese me organizatat dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtar. Në këtë kontekst,
UNMIK-u mund të konsiderohet se ka shërbyer si precedent për misionet tjera të OKB-së,
sepse për herë të parë në historinë e paqeruajtjes, katër organizata bashkëpunuan në kuadër
të një operacioni të udhëhequra nga OKB-ja. Pra, siç dihet nga detajet në "Konceptin
Preliminar të UNMIK-ut"; Kosova është administruar përkohësisht nga OKB-ja dhe nënadministruar nga BE-ja, OSBE-ja dhe UNHCR-i, pastaj është mbrojtur nga NATO. Si prania
civile, edhe ajo ushtarake, funksionojnë në një mënyrë reciprokisht mbështetëse në drejtim
të qëllimeve të njëjta. Andaj misioni i UNMIK-ut është mbështetur po ashtu nga organizata
e institucione të ndryshme ndërkombëtare.52
Pra siç vërehet, është e qartë se Rezoluta 1244/1999 përbën atë bazën juridike e politike në
instalimin si dhe funksionimin e UNMIK-ut, por mbetet e paqartë se ku merr bazën legale
vetë rezoluta për instalimin e saj. Po kuptohet që për nga ana juridike kjo rezolutë është thirrur
në kuadër të Kreut VII të Kartës së OKB-së53. Por duhet të kujtojmë që miratimit të kësaj
rezolute dhe vendosjen e UNMIK-ut, i ka paraprirë një proces i gjatë dhe shumë i ndërlikuar,
i ndikuar nga parime të politikës ndërkombëtare. Kjo ka bërë që UNMIK-u të nxisë atë
dimensionin e ri të misioneve paqëruajtëse (në krahasim me misionet tjera), në kuptimin që
instalimit të tij i ka paraprirë fillimisht një ndërhyrje humanitare ndërkombëtare si NATO-ja
dhe mekanizmat rajonal deri në aktin përfundimtar. Gjithashtu, kësaj ndërhyrje humanitare i
ka hapur rrugë një proces i më parshëm politik siç ishte Konferenca e Rambujesë. Andaj KS
tek Rezoluta 1244/1999, gjatë hartimit të saj, ka qenë i kujdeshëm, duke i marrë në shqyrtim
edhe ata faktorë të cilët kanë qenë pjesë e të njëjtit proces, si dhe një varg rezolutash tjera që
Andreas Zimmermann and Carsten Stahn, “Yugoslav Territory, United Nations Trusteeship or Sovereign
State? Reflections on the Current and Future Legal Status of Kosovo”, fq.424
52
Report of UN Secretary General to UN Security Council pursuant paragraph 10 of UNSC Resolution
1244/1999, (S/1999/672), fq.2
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51

23

kanë pasur impaktin, rëndësinë e tyre deri dhe imponuese në situatën konkrete gjatë
shqyrtimit të situatës në vend.
Nëse shikohet për nga ana e objektivave dhe funksioneve, Rezoluta 1244/1999, rezulton të
ketë qenë një dokument me një gjuhë mjaft të koduar, sidomos lidhur me zhvillimet që do të
pasonin pas vendosjes së UNMIK-ut. Si pasojë e kësaj, gjatë gjithë procesit të administrimit
të Kosovës nga UNMIK-u, kjo rezolutë është interpretuar në varësi të kaheve që kanë marrë
zhvillimet në terren. Prandaj, tanimë është e qartë se kjo rezolutë u përgjigjej më qartë
zhvillimeve në momentin kur u hartua, gjë që e sanoi mjaftë efektshëm situatën konfliktuale
të atëhershme, se sa zhvillimeve në përspektivë. Kjo do të krijonte probleme të mëvonshme
por zgjidhje momentale.
Ndër objektivat e njohura që sanksionoheshin në dispozitat e Rezolutës 1244/1999, dy ishin
më të rëndësishmet dhe njëkohësisht më urgjente për t’u implementuar. Mund të themi se ato
kanë pasur për qëllim sanimin e menjëhershëm të situatës post-konfliktuale në Kosovë.
Objektiva e parë e njohur e Rezolutës 1244/1999, ka qenë legalizimi i fushatës së NATO-s.
Ky objektiv, sipas studiuesit Ansola është arritur përmes një legalizimi retroaktiv. Ansola,
duke baraspeshuar në mes koncepteve legale dhe ilegale të intervenimit, prodhoi një opinion
të ri të mesëm, atë të “legalizimit retroaktiv” të intervenimit, si në rastin e Kosovës, e që erdhi
nga Rezoluta 1244/1999, i cili bëri diskontinuitetin faktik të sovranitetit Jugosllav në Kosovë
(edhe pse në letër ai ekzistonte akoma). Kurse objektiva e dytë e njohur për Rezolutën
1244/1999 ishte inaugurimi i një misioni të madh paqeruajtës të OKB-së, më vonë UNMIK.54
Sa u përket atyre objektivave që ishin më të panjohura për rezolutën 1244/1999, si paqartësia
e mandatit, në përspektivën e zhvillimit duke mos i dhënë UNMIK-ut një objektiv të qartë
politik lidhur me zgjidhjen e statusit politik të Kosovës

55

, për dallim nga Rezoluta

1272/1999, e cila i jepte mandat të qartë UNTAET-it në përgatitjen e shoqërisë së Timorit
Lindor për pavarësi. Kurse e panjohura e dytë në arritje, i referohet paqartësisë apo mungesës
së strategjisë dalëse. Kjo do të vërehej më vonë, kur për shkak se Rezoluta 1244 /1999 nuk
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ofronte një strategji të tillë sa i përket statusit të Kosovës, qysh në vitin 2002 filluan përpjekjet
për krijimin e një plani nga ana e vetë OKB-së. Siç kuptohet nga fjalimi i Sekretarit të
Përgjithshëm të OKB-së, Kofi Annan, para Këshillit të Sigurimit të datës 24 Prill 2002 56, ai
kishte kërkuar nga Përfaqësuesi Special (PSSP), në atë kohë Michael Steiner, që të zhvillojë
pika njohëse të qarta për të matur progresin në fushat si sundimi i ligjit, funksionimi i
institucioneve demokratike, ekonomia, liria e lëvizjes, kthimi i të zhvendosurve dhe
refugjatëve dhe kontributet në stabilitetin rajonal. Nëpërmjet këtij fjalimi vihet re se bëhet
fjalë për krijimin e një exit strategjie dhe një plani politik për UNMIK-un si dhe Institucionet
e Përkohëshme të Vetëqeverisjës (IPVQ), e mbi të gjitha për vetë gjendjen e cila po
mbretëronte në terren dhe çdo ditë e më shumë po bëhej e paqëndrueshme. E gjithë kjo do të
prodhonte pastaj planin politik të Standarteve para Statusit. Në fakt, Rezoluta 1244/1999
ndihmoi vetëm në krijimin e një kornize të përgjithshme politike ndërkombëtare për
zgjidhjen e problemit 57, andaj në këtë frymëMichael Stainer (PSSP) konstatoi se rezoluta
kishte kaluar nëpër disa etapa dhe tashmë kishte ardhur koha e vlerësimit të situatës. Ai
propozoi vendosjen e disa standarteve para se të arrihet deri tek statusi final 58. UNMIK tentoi
të kishte një rol aktiv sa i përket integrimit të vendit në rrjedhat e Bashkimit Evropian. Edhe
vetë BE ishte më e inkuadruar në këtë rol, meqë shtylla e katërt, thuajse çdo herë, ishte e
rezervuar për BE-në. Në këtë vijë UNMIK-u kishte dizajnuar një strategji edhe të politikave
legjislative ekonomike e shoqërore për përafrimin me BE. Disa rregullore të UNMIK-ut
merreshin direkt me këto politka, psh. Udhëzimi Administrativ 2006/06, e cila themelonte
Agjencine per Integrim Evropian 59 , zyre kjo në kuadër të Kryeministrisë, apo dhe zyrën
legjislative për përafrim me Aquin, e cila ishte po ashtu në kuadër te Reg 2001/9 dhe 2006/6,
me një varg mekanizmash tjerë monitorues e fascilitues të cilat vinin si benefite edhe për vetë
situatën në të cilën gjendej vendi.
Strukturalisht UNMIK përbehej nga këto organe të oraganizuara e skematizuara, këso lloji
ku struktura e misionit ishte konceptuar dhe ndarë në katër shtylla;
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Shtylla I: Policia dhe Drejtësia
Shtylla II: Administrtimi civil
Shtylla III: Demokratizimi dhe ngritja e institucioneve
Shtylla IV: Restarurimi dhe zhvillimi ekonomik
Shtylla e pare udhëhiqej nga OKB-ja, pra të dërguarit e organizatës, sikurse edhe shtylla e
dytë. Shtyllën e tretë, e cila merrej me demokratizimin dhe ngritjen e institucioneve, e
udhëhiqte OSBE-ja, ndërsa shtyllën e katër e cila kishte për detyrë restarurimin dhe
zhvillimin ekonomik e udhëhiqte BE-ja. Duhet të kemi parasysh që nevojat më të mëdha
vendi kishte pikërisht ato detyra që dilnin nga shtylla e katërt, për plane dhe implementime
konkrete të politikave zhvillimore, kur kemi parasysh që Kosova po dilte nga lufta me një
ekonomi të rrënuar dhe shkatërruar, me dëme materiale miliardëshe dhe ekonomi familjare e
shtëpi të shkatërruara të cilat e rëndonin mbijetesën e qytetarit të vendit, të cilët po në
masivitet u kthyen në vend pas atij eksodi masiv të shpërnguljes.

2.1.6 Standartet para statusit dhe Bisedimet e Vjenës
Që nga viti 1999 e tutje instalimi i UNMIK-ut dhe roli i tij i dhënë nga Rezoluta e Këshillit
të Sigurimit 1244/1999, rezolutë e cila e vendoste Kosovën nën protektoratin ndërkombëtarë,
kishte oscilacione, rëniet dhe ngritjet e veta gjatë zbatimit të saj në terren. Me kohën u vërejt
një stërkeqje e situatës politike të krijuar nga një paqartësi e një strategjie dalesë të rezolustës,
e cila Kosovën e shndërronte në një vend pa rrugdalje politike, më një status të paqartë, ndërsa
në anën tjetër me një potencial të madh për trazira të reja.
Ngecja në vendnumëro po tensiononte situatën ndërmjetë kërkesave të qytetarëve të vendit
dhe tentativës së ruajtjes së balancave vizavi politikës ndërkombëtare, ku Serbia kërkonte që
të ruhej sovraniteti i saj nga shtëpia e kombeve. Në fjalimin e mbajtur të Këshillit të Sigurimit
(2002), kryeadministratori Michael Steiner, spikati ngecjet që rezoluta kishte kaluar nëpër
disa etapa dhe vlerësoi se tashmë kishte ardhur koha e vlerësimit kritik të saj dhe dhënies së
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kahjes, me një strategji përfundimtare politike. Ai propozoi vendosjen e disa standarteve para
se të arrihet deri tek statusi final 60.
Më vonë kryeadministratori i radhës, Hari Holker (PSSP) dhe bashkësia ndërkombëtare erdhi
me një propozim tjetër. Në fakt, përfaqësuesi special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve
të Bashkuara z. Harri Holker, në fund të vitit 2003 idorëzoi autoriteteve kosovare një
dokument nën emërtimin “Standardet për Kosovën”, që ishte i ngjashëm nga ai paraprak (i
kohës së Steiner), por me një emër tjetër.
Këto ishin Standardet që ishin të listuar në dokument :
1. Funksionimi i institucioneve demokratike
2. Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse / Sundimi i ligjit
3. Liria e lëvizjes
4. Kthimet e qëndrueshme dhe të drejtat e bashkësive e pjesëtarëve të tyre
5. Ekonomia
6. Të drejtat pronësore
7. Dialogu
8. Trupat Mbrojtëse të Kosovës
Pikërisht në ballinën e dokumentit, bëhej si një lloj paralajmërimi ku shkruante për; “Një
Kosovë ku të gjithë –pa marrë parasyshë përkatësinë etnike, racën ose fenë – janë të lirë të
jetojnë, punojnë dhe udhëtojnë pa frikë, armiqësi ose rreziqe dhe ku ka tolerancë, drejtësi dhe
paqe për të gjithë”. Që nga ngërçi i pas vitit 2002, kur rezoluta dhe administrimi i UNMIK
mbeti pa një orientim të saktë dhe përgjigje të qartë në lidhje më statusin përfundimtarë të
vendit, të gjitha kërkesat për zgjidhjen e statusit nga ndërkombëtaret përgjigjeshin me
"standardet para statusit", si dokument i konsoliduar juridik e politik.
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Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Anan (2004) 61, duke vlerësuar situatën
dhe gjithë faktorët në terren, autorizoi diplomatin norvegjez Kai Eide që të dalë në terren, të
mbledhë të dhëna, për të ardhë në përfundime se çfarë duhet të bëhet me Kosovën dhe statusin
e saj të paqartë.
Diplomati norvegjez Kai Eide, në cilësinë e të autorizuarit në SP-KB-së, bëri disa vizita nëpër
rajon dhe vendin tonë duke u takuar me të gjitha palët e interesit. Në përfundim z. Eide në
një dokument prej 30 faqesh, me rekomandime dhe gjetje e përshkrime konkrete ia dorëzoi
Sekretarit të Përgjithshëm Kofi Anan, ku ky i fundit para KS-KB-së në adresimin e tij bërë
me datë 30 nëntor 2004 shpalosi të gjeturat dhe rekomandimet. Mbi të gjitha, Kai Eide kishte
rekomanduar që duhej të filloheshin bisedimet për definimin e statusit përfundimtar të
Kosovës, duke arsyetuar arritjet e vendit dhe prosperimin në fushat e ekonomisë, arsimit, një
arritje solide në paqëtimin ndërmjet etniteteve e mbi të gjitha daljes nga ajo që kishte krijuar
lufta e 1999 drejt një shoqërie e cila po prosperonte drejt një të ardhme tjetër, më të mirë e
më të sigurtë.62
Standartet para statusit, trazuan situatën dhe krijuan një bazë politike e ligjore, bazuar dhe në
kohën e kaluar të administrimit nga UNMIK-u, pastaj krijimi i klimës së volitshme politike
nga Korniza Kushtetuese e cila i dha një valë kësaj aspirate të shoqërisë (IPVQ). Statusi
përfundimtar po kërkohej bazuar në parimet e GK-së, ku ndër 10 parimet ishte se ai duhet të
përmbajë vullnetin e popullit të Kosovës. Po ashtu, bazuar në deklaratën dhe kërkesën e
kryeadministratorëve, të cilat i hapën rrugë dhe vetë Kofi Annanit që të inicojë emisarin
special (Eide), i cili i prezentoi dokumentin në fjalë, referuar dhe asaj se rezoluta 1244/1999,
e cila thirrej në Marrëveshjen e Rambujesë, ku kjo e fundit fliste për një status të përkohshëm
të vendit deri tek arritja e një statusi përfundimtar, i cili do të ishte i pranueshëm për palët
duke mos cenuar sovranitetin e Federatës Jugosllave (e shpërbërë tashmë) dhe shteteve
përreth. Me 7 tetor 2005,”ambasadori Eide i raporti Këshillit të Sigurimit se përmbushja e
standarteve të ndryshme nuk ishte e njëllojtë, por, megjithatë kishte ardhur koha që të shkohej
61
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drejt statusit”63 të ardhshëm, i cili do të gjeneronte nga kjo iniciativë, kur me 28 tetor KS-ja
autorizoi nisjen e procesit në fjalë 64.Pra, statusi po kërkohej nga vetë kërkesa e SP-KB-ja për
zgjidhjen përfundimatre, ku ky i fundit prapë emëroi emsiarin tjetër special Martti Ahtisari.
Kësaj radhe kjo iniciativë po administrohej edhe nga Grupi i Kontaktit. Në këtë pikë
përfundimisht palët tentonin që përmes gjithë këtyre fakteve politike e juridike të gjindej një
format që i kënaqë palët dhe zgjidhë rebusin në pyetjen e statusit përfundimtar për Kosovën.

2.1.7 Negociatat e Vjenës deri tek Marrëveshja e Ahtisarit
Kurrë nuk ka qenë e lehtë t’i nxirret rrënja katrore një rrethi. Mirëpo, negociatat e Vjenës për
statusin përfundimtar të Kosovës dukej se ishin një përpjekje për ta bërë mu këtë.65Ishte një
strukturë komplekse e palëve të cilat ishin të involvuara për zgjidhjen e stautsit të Kosovës.
Negociatat për statusin e Kosovës, edhe për nga aspekti përmbajtësor, kishin një strukturë
tejet komplekse. Baza e zgjidhjes përfundimtar duhej kërkuar në Rezolutën 1244/1999,
ndërsa kjoduhej bazuar në rekomandimet e raportit të ambasadorit Eide, mbi vlerësimin e
zhvillimeve politike nëterren, të cilën raport Këshilli i Sigurimit e përcaktoi si pikënisjen ose
ndryshe thënë raporti i cili ravijizon linjat e përgjithshme të negociatave deri në gjetejn e
zgjidhjes.
Megjithëse zyrtarisht procesi ishte punë e OKBsë, Këshilli i Sigurimit e kishte konfirmuar
udhëheqjen e procesit të negociatave nga Grupi i Kontaktit.Sekretari i Përgjithshëm Kofi
Annan e emëroi ish-presidentin finlandez Martti Ahtisaarin (14 nëntor 2005), si të dërguar
special për udhëheqjen e bisedimeve për statusin e Kosovës.Ai pati një liri maksimale të
"fillojë një proces politik për përcaktimin e statusit të ardhshëm të Kosovës".Me gjithë këtë,
vetëm një kornizë bazike ishte themeluar për të udhëhequr përpjekjet e tij, që u quajt Zyra e
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Emisarit Special të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, për procesin e
statusit të ardhshëm për Kosovën (UNOSEK). 66
Shih skemen e përgaditur sipas autorit Bernhard Knoll67, tek punimi i tij ” The Kosovo Status
Process and the Prospect of Sovereignty”, i cili përmes saj paraqet gjithë mënyren dhe ecurinë
e bisedimeve dhe vendimmarjes dhe involvimin e palëve në fjalë të anaizuara më parë.

Figura 3. Skema e palëve negociatore për statusin përfundimtar
(Burimi: B. Knoll “The Kosovo Status Process and the Prospect of Sovereignty”, 2008)
Përveç Rezolutes 1244/1999, raportit të Kai Eides si dokumente bazë që nuk do të
tejkaloheshin, në përfundimet tjera që do të arrinte Ahtisari, ishin dhe parimet e Grupit të
Kontaktit të cilët siç u pa dhe nga figura ishin fasilatoret kryesorë të bisedimeve. Parimet të
cilat u ritheksuan edhe njëhere gjatë kësaj kohe ishin ato të deklaruara më parë nëjanar 2006,
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ndërsa tani e bënë të qartë kur ritheksuan se nuk ka: kthim në situatën para vitit 1999, nuk ka
ndarje të Kosovës dhe nuk ka bashkim të Kosovës me ndonjë shtet ose pjesë të një vendi
tjetër.68Kjo linjë e politikës po tentonte ta mbante brenda korinizave atë që ishte konturuar
që me Marrëveshjen e Rambujes, e ishte inkoorporuar tek Rezoluta 1244/1999.Mbi të gjitha
po ruhej apo vija klasike diplomacisëduke mbajtur një balancë, në mes të kërkesave të
lidershipit dhe popullatës shqiptare (përfaqësuar nga Grupi i Unitetit), dhe në anën tjetër
kërkesave për ruajtjen e sovranitetit klasik, siguruar ky dhe nga OKB, ku dhe pikentonte
Serbia (delegacioni i serbisë) përmes presionit të Rusisë. Ndoshta kjo ishte dhe mundësia që
Grupi i Kontaktit përveç parimeve të lartëcekura kishte piketuar atë se cilado që do të ishte
zgjidhja e statusit final, duhej të ishte e atillë që të ishte e pranueshme për popullin e Kosovës,
ndërsa se entiteti i ri politik, do të duhet që në të ardhmen, me doemos ta ruante karakterin
multietnik të përbërjes së tij shoqërore të vendit.69
Prandaj një sërë faktorësh e bënin të vështirë ambientin e bisedimeve, pavarësishtë se ishte
krijuar një klimë paraprakisht për këtë trajtim politik.Jo vetëm palët si Beogradi dhe
Prishtina, që për shkak të pozicionimeve diametralisht të kundërta vështirsonin klimen e
bisedimeve, por edhe palët e involvuara të cilat duheshin të pozicionoheshin në raport me
fenomenin dhe zgjidhjen e tij. Në tëdrejtën ndërkombëtare rasti i Kosovës shihej si precedent
i mundshëm cili do t’i çrregullonte disa zona krizash nëpër botë, kurse në anën tjetër edhe
parimi i vetëvendosjes duhej që t’ju njihej popullit të vendit.Ndryshe thënë, shumë shtete të
cilat nga koloni të ndryshme, kishin lënë mbas shoqëri të tëra të ndrydhura, shihnin te rasti i
Kosovës mundësinë e trazimit të shteteve të tyre, kurse pala tjetër shihte mundësinë e trasimit
të rrugës së pavarësimit.
Pikënisja tek sistemi klasik ndërkombëtar krijonte kokëçarje të fortë për palën shqiptare,
ndërsa pozicioni i Beogradit përputhej me përkrahjen e fuqishme qëi bënte sistemi klasik
ndërkombëtar, ruatjes së integritetit territorial dhe të unitetit territorial të shteteve.70 Vetëm
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një njohje nga ana e sovranit, në këtë rast e Beogradit, kur do të mbërrinte në fund të procesit,
do të bënte që t’mos prishej ky rend klasik i së drejtës, i konturuar në kuadër të Kartës së
Kombeve të Bashkuara.Kykompleksitet vetëm se mund të shtohej, kur në Kosovë tensionet
sa vinin e rriteshin, dhe ena nuk mbante më ujin në gjithë këtë situatë. Në një mënyrë këtij
kompleksiteti, ndoshta i gjindej edhe në disa mundësi afatesh shikuar në mes të Marrëveshjes
së Rambujesë, apo Administrimin Ndërkombëtar, ku ky afat duhej shikuar edhe në bazë të
Kornizes së përkohshme Kushtetuese e cila shikonte një periudhë tranzicioni. Të gjitha
ospionet silleshin në mes të një autonomie substanciale, referuar edhe parimeve të GK-së,
inkorporuar në Marrëveshjen e Rambujes, dhe se fundi edhe në deklaraten e G8-së bërë në
Petersburg, bërë me 6 maj 1999, por që e njëjta sikurse që e njihte sovranitetin dhe integritetin
territorial të ish-Jugosllavisë71 ashtu dhe lejonte një rrugë, të hapur, jashtë gjithë këtij kontesti
duke njohur zgjidhjen edhe për paravrësi përt’mos e përjashtuar atë si opsiontaksativisht i
ndaluar.
Kjo duhet sqaruar për ta bërë një tablo më të kjartë, të asaj se në cilat ujra duheshte të kalonte
zgjidhja e mundshme në takimet e Vienes dhe cilat ishin opsionet që Ahtisari duhet ta gjente
zgjidhjen e pranueshme për palët. Një derë e hapur ishte edhe vetë Rezoluta 1244/1999, e
cila jo detyrimisht ndalonte zgjidhjet tjera, veç asaj klasikes së cilës i referohej Beogradi dhe
Moska, e që ishte krejt e papranuar nga Prishtina e cila kërkonte pavarësinë si të vetmen
zgjidhje e që ;” një zgjidhje përfundimtare e statusit që përfshinte opsionin e pavarësisë nuk
ishte parandaluar me kushtet e Rezolutes së miratuar në bazë të Kapitullit VII”.72
Elementet e bisedimeve dallonin edhe në mes të palëve edhe në konceptin e asaj se si e
mendonin palet zhvillimin e bisedimev. Pala shqiptare kishte konceptimin të një kushtetute
përmes bisedimeve, ndërsa pala serbe kishte hapur temat e decentralizimit, mbrojtjes së
trashëgimisë kulturore serbe dhe pakices serbe të mbetur pra një format bisedash teknike.
Krejt në fund varësisht nga rëndësia dhe koncepti i bisedimeve u themelua Grupi i Unitetit i
cili përfaqësonte interesin e vendit i cili ndante fuqinë e tij në mes të përfaqësueseve nga palët
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e siperpërmendura. Tutje vazhduan bisedimet politike për një kohë të gjatë, sa që për disa
momente ekipeve edhe iu humbetë durimi apo më mirë thënë testohej diplomacia e durimit
deri në arritjen e qëllimit.Serbia kishte një rol ambiguitiv me një dilomaci refraktere, të
pozicionuar dhe të palëkundur, duke tentuar të mbrohej përmes formatit klasik në thirrjen e
Kapitullit të VII.
Andaj Ahtisari duke aluduar mbi vrojtimet analitike e hsitorike të situatës dhe në kuadër të
bisedimeve të zhviulluara gjatë gjithë këtyre raundeve më 2 shkurt 2007, dorëzoi para
liderëve të Serbisë dhe Kosovës dokumentin prej 63 faqesh me titull “Propozimi
Gjithëpërfshirës mbi Marrëveshjen për Statusin e Kosovës”. Një raund të ri dyjavor takimesh
midis negociatorëve nga Kosova dhe Serbia, UNOSEK-u organizoi gjatë muajit shkurt. Nga
konkluzionet e këtij raundi u përfitua një version i rishikuar i Propozimit, i cili u qarkullua
për mendim të liderëve të Kosovës dhe Serbisë në një mbledhjeje finale të 10 marsit 2007.
Pas gjithë kësaj kohë kur kishin kaluar katërmbëdhjetë muaj, dhe ishin mbajtur
shtatëmbëdhjetë raundeshbisedimesh të drejtpërdrejta në Vjenë, me gjithësej 26 misione
ekspertësh, nëpër Serbi dhe Kosovë, Ahtisari bëri të ditur për përfundimin e procesit të
negociimit.Ai ia dërgoi Propozimin, Sekretariatit të Përgjithshëm të OKB-së, së bashku me
një raport katër faqesh, ku shpreheshin pikëpamjet e tij për statusin politik të Kosovës. Në
arsyetimin e tij, Ahtisari spikat atë se:heqja antikushtetuese e autonomisë së Kosovës në vitin
1989, dhe ngjarjet tragjike që pasuan të cilat rezultuan me administrimin ndërkombëtar të
Kosovës, kanë dërguar shoqërinë dhe vendin në një situatë në të cilën një kthim i Kosovës
nën sundimin e Beogradit nuk është një opsion i zbatueshëm”. 73
Kështu Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, z. Ban Ki Moon më 26 mars, i dërgoi për shqyrtim
të dy dokumentet në fjalë për shqyrtium në Këshillin e Sigurimit, duke shprehur përkrahjene
tij të plotë. Më datën 3 prill 2007, Këshilli i Sigurimit dëgjoi prezantimin e Ahtisarit dhe më
25-28 prill 2007 dërgoi një mision fakt-mbledhës në Serbi dhe Kosovë74i shtyre nga Rusia
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dërgoi me mision që të mbeldhë fakte shtesë nga terreni për përparimin e arritur në Kosovë
në zbatimin e standarteve dhe çështjeve tjera.75
Epilogu përfundimtar sado që marrëveshja gjithpërfshirëse e Ahtisarit 76 nuk është se
definonte decitivisht pavarësimin e vendit, ajo u refuzua nga Moska dhe nuk u hodh për
votim në Këshillin e Sigurimit nën kërcnimin e përdorimit te vetos nga ana Ruse, meqë edhe
një përkrahje sado e vogël e kësaj resolute nga ana e Moskës po konsiderohej si pranimi i
vetë pavarësisë së mundshme.
Ishte krejtësisht e natyrshme që pala shqiptare të mos ndryshonte kursin e saj duke marrë
parasysh gjithë koncesionet e bëra në koordinim më faktorët ndërkombëtar.Ndërsa në anën
tjetër Serbia vazhdonte të lunate lojen e saj diplomatike duke u mbështetur fortë tek vetoja
dhe praktika ruse, të një diplomacie refraktare.Tashmë Serbia po këkonte të krijonte shtet
satellite të saj rreth e rreth dhe paralizimin e shtetve ku i kishte të pushtuara gjatë shekujve
më parë.Përfundimet e çdo zgjidhjeje të mundshme njiheshin, vetëmse ishte në lojë matja e
të gjitha rezultatave në kombinatorikat diplomatike të lejuara dhe të mundshme.
Profesori dhe autori Stefan Lehne në punimin e tij Resolving Kosovo’s Status, kujton se:”
Procesi i negocimit ka shteruar. Përderisa veprimi i Këshillit të Sigurimit mbetej i bllokuar
nga Rusia, ka mbetur vetëm një mundësi për të vendosur mbi çështjen e statusit: Shpallja e
pavarësisë nga Kuvendi i Kosovës, e ndjekur nga procesi i njohjeve ndërkombëtare”77, ku
dhe ashtu ndodhi dhe me 17 shkurt 2008, Parlamenti i Kosovës shpalli pavarësinë e vendit
njëanshëm mirëpo, duke u kordinuar në tërësi me faktorin ndërkombëtar, duke u bazuar në
marrëveshjet paraprake, dhe duke adoptuar ato si dhe Paketen e Ahtisarit si bazë kryesore të
shtetëformimit e cila në shumë aspekte e paralizon dhe nuk e realizon shtetin e Kosovës
mirëpo, e fakton kooperimin e faktorit shqiptar në shpalljen e shtetit si të pavarur.
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2.1.8 Të pavarur dhe përsëri me tutelë
Pikëpamja historike konkludon në atë se marrëdhëniet e sotme ndërkombëtare
“kushtëzohen shumë nga ngjarjet dhe pikëpamjet nga e kaluara (lidhja kauzave shkakpasojë), të cilat nga bota e sotme projektohen në të ardhmen në një formë mjaftë të
thjeshtëzuar.78Rasti i Kosovës, mbi të gjitha periudha që nga suprimimi i autonomisë (1989),
dhe okupimit klasik bërë nga Serbia duke i mohuar të gjitha të drejtat popullit shqiptar
mbështet këtë pikëpamje të së drejtës. Ndërsa në kohën e tuteles së UNMIK-ut, kishte një
ndërtim gradual të pavarësimit të vendit i cili zgjati rreth tetë vejt e gjysmë deri në finalizim.
Kosova është pranuar nga 11579shtete të ndryshme të globit, ndersa nga Bashkimi Evropian
nuk e kanë njohur ende edhe 5 shtete anëtare të Unionit (një pengesë reale kjo në rrugën
eurointegruese). Duhet theksuar që vetëm Serbia dhe Bosnia e Hercegovina nuk e kanë
njohur pavarësinë e Kosovës si vende fqinje, fakt ky me shumë relevanvcë në marrëdhëniet
ndërkombëtare. Vendi ka vendosur marrëdhënie diplomatike me secilin nga vendet e rajonit,
argumentky me mjaftë domethënie ku tregon se shteti i Kosovës tregon një stabilitet rajonal
dhe është faktor paqtimi. Që nga shpallja e pavarësië e deri më sot (2017) sfidat e vendit kanë
variuar ndërmjet pengesave diplomatike të një politike refraktare e shumë ofensive serbe
(sado që kërkesa decidive e BE-së ndaj Serbisë është konstriktiviteti i shtetit serb në raport
me Kosovën)

80

, deri tek pengesat në anëtarësimet nëpër organizatat e ndryshme

ndërkombëtare e rajonale ku serbia ka pasur mundësi që ta stopon apo prolongon me anë të
angazhimit të rreptë diplomatik, ani pse në kuadër të bisedimeve, lehtësuar e ndërmjetsuar
nga BE-ja, Serbia është zotuar që nuk do ta pengoj Kosovën në anëtarsimin nëpër nismate
organizatave rajonale81.
Kosova si shtet me aspirata për anëtarësim në BE, është e domosdoshme që të ketë
mekanizma koordinues institucional të definuar saktë dhe funksionalë, per të trasuar
suksesshëm rrugen drejt BE-së. Koordinimi i procesit të integrimit nga ana e politikës
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(politika e njëzëshme) si dhe nga ana e administratës operative (eliminimi i dyfishimit dhe
ndërthurjes potenciale) mund ta sjellë vendin më afër BE-së duke reduktuar kohën e humbur,
energjinë dhe burimet financiare. Është shumë e rëndësishme që principet themelorë të
mekanizmit të paraqiten edhe në nivel të partive politike duke reflektuar mirëkuptimin e tyre
ndaj procesit të integrimit në BE, si dhe respektin e tyre ndaj Interesave Strategjike të
Kosovës për Integrime në BE si dhe mekanizëm institucional të qëndrueshëm.
Bashkimi Evropian me rastin e shpalljes së pavarësisë nuk mori ndonjë iniciativë të njohjes
se vendit si organizatë në tërësi, duke i hapur rrugë shteteve veç e veç ta njohin pavarësinë e
vendit. Komisioni Evropian (KE), në përfundimet e veta në lidhje me Kosovën që u miratua
një vit më vonë (2009), theksoi se” shtet anëtare të BE-së do të vendosin në pajtim më
praktikat nacionale dhe të drejtën ndërkombëtare, për raportet e veta me Kosovën”82
Kjo qasje pragmatike e shmangu ndarjen e BE-së, që nuk do të ishte në gjendje të merrej
vesh për një qasje të përbashkët ndaj kësaj çështjeje. 83 Akti i tillë i BE-së, bëri që të mos
lëshohin në të njëjtin diskutim të ashpër që kishin në rastin Kroaci vs Slloveni si në vitin
1991, mirëpo në anën tjetër e nxorri në pah paaftësinë e BE-së që të përbënte një front të
përbashkët ndaj situatës, e krejt nryshe e konfirmoi atë përshtypjen globale që SHBA-të e
sipkaste se ishte ajo që duhet ta menaxhonte me një udhëheqje të fuqishme ngase ndryshe një
konsensus i mundshëm evropian nuk mund të arrihet.
Një përshkrim thellësisht realist i cili e vë në siklet diplomatik Bashkimin Evropian në
raport me Kosovën, kur kjo organizatë rajonale ka mbajtur standartin e dyfishtë sa i përketë
njohjes së pavarësisë dhe mundësisë që ta trasoi rrugen e rikuperimit të disa padrejtësive deri
historike bërë ndaj kësaj pjese të evropës. Përfiundimi i nxjerrë i diplomatit të Belgjikës
mbajtur në KS kur deklaron se “Pavarësia e Kosovës vendoset në një kontekst historik që
askush nuk mund ta injorojë: shpërbërjen e Jugosllavisë që shpiu drejt krijimit të shteteve të
reja. Pavarësia e Kosovës është pjesë e kësaj kornize dhe në asnjë mënyrë nuk mund të
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konsiderohet si precedencë”84,edhe pse edhe në këtë rrafsh BE-ja ka një pjesë të fajit kur
pranoi Jugosllavinë në kohën kur ajo po shkërmoqej si kreatuarë.
Kalimi nga tutela ndërkombetare nuk është se përfundoi me UNMIK-un kur në njëfarë
mënyre u zëvendesua me EULEX-in si mision tjetër i radhës, por si në intensitet edhe në
pushtet më EULEX-i është më i kufizuar. Dhe vetë UNMIK-u vazhdon të mbajë një zyrë
dhe rol i cili nga shteti i Kosovës injorohet ndërsa OKB e ka si pikë referuese sikurse edhe
pushteti serb, që me aq finesë e shfrytëzon për ta mbajtë të hapur çështjen dhe të gjallë
shpresen për kthimin e Kosovës siç e quajnë ata.
Sa i përket EULEX-it që nga momenti i vendosjes ka lënguar nga kontradiktat dhe kufizimet
strukturale, shumica e të cilave vazhdojnë edhe sot. Baza ligjore e funksionimit të misionit
është bazuar mbi burimin e të ashtuquajturit Plani i Ahtisaarit dhe Kushtetutën e Republikës
së Kosovës në njërën anë, dhe Rezolutën e OKB-së, 1244/1999 në anën tjetër, e cila është
neutrale ndaj statusit të Kosovës. Në disa komuna veriore të Kosovës, misioni u vendos nën
një ombrellë me status neutral, duke e ndarë misionin etno-territorialisht. Aparati burokratik
i EULEX-it ka qenë shumë i madh dhe kultura e organizatës shumë e mbyllët. Marrëdhëniet
në mes funksioneve ekzekutive dhe atyre të ndërtimit të kapaciteteve kanë qenë
problematike, duke çuar në ndryshime strukturale dhe mosmarrëveshje që vazhdojnë edhe
më. 85
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2.2

BASHKIMI EVROPIAN DHE EVROPA JUGLINDORE

2.2.1 Një histori e shkurtër për idenë e një Evrope të Bashkuar
Bashkimi Evropian, sakaq është një realitet ndryshe nga se mund të konceptohet nga lëvizjet
e mëparshme për unifikimin e kontitentit. Në qoftë se ky realitet na vie fill mbas Luftës së
Dytë Botërore, tentativat tjera ishin pikërisht përmes luftës e nënshtrimit të bënin këtë lloj
bashkimi të kontinetit, dhe jo sipas formatin që njohim sot.
Historianë, mendimtarë e prijës të ndryshëm kishin idenë e bashkimit të një evrope e cila do
t’i kundërvihej pjesës tjetër të globit me vlerat e saj kultutore e krisitiane. Një vetëdije e tillë
është formësuar për një periudhë të gjatë dhe ka ardhur në shprehje si përgjigje ndaj popujve
të tjerë vandal të cilët kanë synuar pushitimin e kontinetit. Mbreti çek Podjebrad (George
Podebrady, Mbreti i Bohemisë), kishte propozuar një bashkim të quajtur “Bashkësia
Evropiane” e cila do të lidhte obligimin e mossulmit të ndërsjelltë”86 propozim ky i bërë në
shkeullin e XV, si synim primar kishte t’i kundërviheshin rrezikut otoman i cili po i shfaqej
kontinentit.
Mendimtarë të shumtë të cilët kishin hedhë idenë e bashkimit, ndër ta ishte dhe filozofi
gjerman Emmanuel Kanti me propozimin për konfederatën e përgjithshme të republikave
evropiane. Ai vëri në dukje se bashkimi i popujve të kontinetit është rruga e “vetme që do të
siguronte paqe të vazhdueshme në kontinent”87. Saint-Simon, socialisti utopist francez, kishte
vazhduar idenë duke dhënë modelet e mundshme të funksionimit bazuar mbi propozimin e
Kantit. Edhe Napoleon Bonaparta, pas humbjes se luftës, nga arratia, “përkrahte sistemin
unik evropian me rregull të përbashkët juridik, monetarë, me sistem unik të matjes, gjyqësor
evropian, me akademi evropiane të shkencave etj.” 88 Kurse shkrimtari i njohur francez
Hygo,përvec tjerash siç dihet ishte përkrahës i parullës për Shtetet e Bashkuara të Evropës.
Fundshekulli XVII dhe ai XVIII ishte më i zëshëm për sa i përket idesë për një evropë të
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përbashket, shfaqur nëpër qarqe të ndryshme por jo edhe aq shumë tek prijësit e fuqive të
mëdha të kohës.
Ndër tentativat e dhunshme, të cilat i njohim, janë që nga Perandoria Romake (shek II-III),
pastaj Karlit të Parë (shek VIII- IX), apo Karlit të Pestë të Habsburgëve (shek XVIII- XIX)
dhe e fundit tentativë, e bërjes së bashkimit me dhunë, ishte ajo e Hitlerit e njohur si “Evropa
e Re”. Sipas Hitlerit ‘Evropa e Re’ nën udhëheqjen e Rajhut të Tretë do të përbënte hapësirë
të vetëmjaftueshme ekonomike me prodhimtari të planifikuar industriale dhe bujqësore…në
qendër të së cilit do të ishte unioni doganor i Gjermanisë, me territorin e sotëm të Austrisë,
Çekisë, si dhe me Bullgarinë, Holandën, Luksemburgun dhe shtetet Skandinave”. 89Provat e
vëna nga Hitleri e dijmë si përfunduan dhe se sa e bashkuan kontinentin. Lirisht mund të
thuhet se tentativat për një evropë të bashkuar përmes forces ishin jo thjeshtë të dështuara
por as me qëllimin e përbashkësisë së vlerave të kontitentit, si kulturore apo sociale, ndaj si
të tilla gjenin bashkimin e anës tjetër të kundërshtisë së forcës dhe pushtimit.
Vetëm iniciativat e pasluftës së dytë botërore ishin ato të cilat do të përpiqeshin t’i jepnin
fund dhunës ndërmjet popujve dhe synonin bashkimin për të ngritur vlerat e përbashkëta
evropiane.
Për të ecur më shpejtë nëpër fotografitë imagjinare të gjetjes së momentit të bashkimit do ta
gjejmë veten para një pllakati mjaftë të njohur, vënë në kujtim të lindjes së intergimit
evropian, i cili pllakat tregon dy burra, Zhan Mone dhe Robert Shuman, qëndruar së bashku
“në fillimet e Komunitetit Evropian (9 Maj 1950)”. Data është dita në të cilën Shumani, atë
kohë ministër i Jashtëm i Francës, njoftoi për një plan të pashembullt për të vendosur “gjithë
prodhimin e qymyrit dhe çelikut, franko-gjerman nën një Autoritet të Lartë të Përbashkët, në
kuandrin e një organizate të hapur për të marrë pjesë edhe vende të tjera të Evropës”90 në
anën tjetër po aq kontribut ka dhe kancelari i parë i pasluftës i Gjermanisë Perëndimore
Konrad Adenauer si dhe, komisari amerikan për RFGj, John Mcloy i cili e shpëtoi planin e
Schumanit nga shkatërrimi i sigurtë 91 i një politike rixhide të istikameve konservative
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ndërmjet vendeve. Ky lloj bashkimi qartësohej pas tmerrit të totalitarizmit të Luftës së Dytë
Botërore reagim ky i përgaditur tashmë si në aspektin e opinionit publik e shoqëror, si në
rrafshin intelektual por dhe atë politik, i cili deri pak vite më parë kishte shkuar deri në
vetëshkatërrim. Për këtë arsye të gjitha institucionet sot aktive politike evropiane u formësuan
pas vitit 1945 …si: reagim i fuqishëm politik dhe psikologjik ndaj tmerrit të luftës së dytë
botërore; nevojat akute për ripërtëritje të evropës së shkaterruar gjatë luftës; lidhja dhe
bashkëvarësia gjithnjë e më e madhe e shteteve evropiane… etj92. Edhe vetë plani i Zhan
Monet nuk ishte i frymëzuar vetëm nga pikëpamje ekonomike, por ai pasqyronte dhe një
përpjekje për të ristabilizuar marrëdhëniet midis Francës dhe Gjermanisë 93 … dhe së
këndejmi për të vënë themelet e një paqeje të ndërsjelltë të kontrolluar e ribalancuar në mes
të forcave.
Ishte pikërisht kjo nismë e cila do të kurorëzohej me traktatin themelues të Komunitetit
Evropian për Çelik dhe Thëngjill, i cili paraqet traktatin e parë të komunitetit evropian, i cili
u lidh nga gjashtë vendet e Evropës Perendimore (Franca, RF e Gjermanisë, Italia, Belgjika,
Holanda, Luksemburgu), më 18 prill 1951 në Paris94, tutje do të pasonte lufta e brendshme
politike për bërjen e evropës si një vend më të bashkuar dhe prosperues për të gjithë. Po ashtu,
kësaj rrjedhe do t’i bashkoheshin shtete të tjera nëpër shtatë fazat e zgjerimit e periudha të
ndryshme, sikurse që vetë Bashkimi Evropian, do të gjente të përbashktën përmesë traktatave
të radhës si Traktatet e Romës për KEE-në dhe EUROATOM (1957), Marrëveshja e
Brukselit për shkrirjen e organeve ekzekutive (1967), Akti Unik Evropian (1986), Traktati i
Mastrihtit për BE-në (1991), Traktati i Amsterdamit (1997), Traktati i Nicës (2001) si dhe
Traktati i Lisbonës i vitit 2007 i cili zëvendësoi të gjitha traktatet e mëparshme dhe u bë
burimi kryesor e primar në BE. E vetë BE-ja noton në mes të aspiratave të tejkalimit të
iniciativës për të guxuar më shumë se sa mbetja thjeshtë e një organizate e më pakë se sa një
federate apo bashkimi shtetesh, gjithsesi e mbetur në suaza të kooperimit tek; liria,
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siguria,drejtësia dhe qytetaria e Bashkimit, tek politika e jashtme,institucionet e BE-së, me
një organizim kompleks strukturor e me një gamë të madhe ligjesh e standardesh.
Përshkrimi i shpejtë nëpër traktate, sikurse dhe nëpër vite është më i lehtë ndryshe nga betejat
e vështira të brendshme politike ndërmjet shteteve, për të gjetë gjuhën e përbashkët dhe për
të vendosur këto kontura të cilat i kanë dhënë evropës fuqinë dhe bashkimin të cilin e ka sot
si organizata më e madhe dhe më e fuqishme me tregun numër një në glob duke u ndërtuar
mbi katër liritë fundamentale 95 dhe një ëndërr të madhe për një evropë ndryshe.

2.2.2 Roli i Bashkimit Evropian në Ballkan
Historia e vonshme e Ballkanit më shumë konsiston me shpërbërjen e ish-Jugosllavisë, dhe
tentativen për demokratizimin e zonës si ngjarje të cilat e kanë përciell gjithë peninsulen. Në
marëdhëniet ndërkombëtare, kjo zonë ka variuar sa i përket reagimeve të organizatave apo
shteteve, fuqive ndërkombëtare si dhe trajtimin që i është bërë. Luftrat në ish Jugosllavi kanë
shkaktuar një impakt në të drejtën ndërkombëtare, si dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare e
diplomacinë në përgjithësi, si dhe normat e saj të cilat kanë të bëjnë me shqyrtimin
territorial. 96 Konvergimi i interesave të fuqive të mëdha, roli i Rusisë e Francës, përfshirja e
Shteteve të Bashkuara, e ka bërë zonë me interes të veçantë politik e strategjik. Shpesh
shohim një ndarje të thellë të fuqive kundrejt kësaj zone. Kështu ka ndodhur edhe gjatë luftës
në Kosovë, kur reagimi i BE-se ndaj shpërbërjes së Jugosllavisë ishte i varfër i ngadalët dhe
i dobët,, pjesërisht sepse u dobësua nga ndarjet ndërmjet politikës dhe interesave të ndryshme
të shteteve anëtare në raport me zonën. Disa prej tyre mbështetën krijimin e shteteve të reja
dhe ishin deri në favorizimin e ndërhyrjes ushtarake për të parandaluar eskalimin e
konflikteve, ndërsa shtete të tjera ishin më ngurruese të pranonin shpërbërjen e Jugosllavisë,
ato ishin kundër çdo ndërhyrjeje ushtarake (Gjermania dhe Austria ishin në krahun e Kroacisë
dhe Sllovenisë, ndërsa Franca ishte në krahun e Serbisë dhe mosndëshkueshmërisë të kësaj
të fundit pas përfundimit të luftrave). BE-ja ishte e suksesshme vetëm në veprime të
Klaus-Diter Borçard „ABC – ja e të Drejtës të Bashkimit Evropian“ fq 25
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vendosjes së operacioneve humanitare e paqeruajtëse, në dialogun politik, inkurajimin e
zgjidhjes së konflikteve përmes negociatave dhe të ngjashme. Këto ndarje midis politikave
të shteteve anëtare të BE-së në lidhje me këtë rajon natyrisht janë zvogëluar me përfundimin
e konflikteve, megjithëse ka mosmarrëveshje të vazhdueshme për njohjen e pavarësisë së
Kosovës nga Serbia, si shembull. 97
Një anemozitet i tillë politik, mund të shpjegohet vetëm duke parë fragjilitetin e ndërtimit të
vetë Bashkimit Evropian, në anën tjetër kompaktesia e forcës globale të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës është histori në vete sa i përktet rolit aktiv, përfshirjes së saj në gjithë
historinë e Ballkanit, posaçërisht të luftës së Kosovës më Serbinë, ku roli i ShBA-së ka qenë
vendimtar në dhënien e kontributit për ndalimin dhe përfundimin e konfliktit.
Një e vërtetë e madhe qëndron në atë që të gjitha luftrat në ballkan, opinionin ndërkombëtar
e kryesisht atë evropian e bënë më sensitiv e reagues. Si në aspektin shoqëror, mediatik,
organizimve të ndryshme e deri të politikat kombëtare verëhet reagimi. Ndoshta kjo edhe për
shkak të gjeografisë së zhvillimit të ngjarjeve, ndikimit dirket të saj, sepse valët e refugjatëve
të cilët synimit e pare të strehimit dhe ikjes nga konfliketet kishin shtetet e ndryshme të
Bashkimit Evropian, apo ngase diaspora e shteteve përkatëse e cila gjindej në këto vende,
ndikuan në krijimin e këtij opinion, ku më shumë e ku më pak, mirëpo i cili u vërejt deri edhe
në vendimmarrjen në politikat e atyre shteteve.
Prandaj, konkluzionet se të gjitha konfliktet në ish-Jugosllavi si dhe lufta në Bosnjë dhe
Hercegovinë në veçanti, ndikuan në ndërgjegjen globale, si në asnjë tjetër luftë të kohëve të
fundit qëndron. Përfshirja ndërkombëtare mori forma të ndryshme, duke filluar nga
përpjekjet e mëdha politike, me bisedime dhe misione, përfshirjen e përfaqësuesve më të
lartëtë të gjitha qeverive kryesore të fuqive globale, mbulimin e gjerë të medias dhe përpjekjet
humanitare të ndërkombëtarëve dhe organizatave të ndryshme joqeveritare. Ngjarjet e
Ballkanit kontribuan në riformimin e rolit dhe strukturën e lëvizjes paqësore, reagimin nga
shoqëritë civile perëndimore në marrëdhëniet e brendshme dhe të jashtme . Kjo ishte
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veçanërisht e dukshme në Itali: afërsia e saj me zonën e luftës, lidhjet e saj tradicionale me
zonën, përkeqësimi dhe dhuna e konfliktit, si dhe numri i madh i refugjatëve që kërkuan azil
në Itali kur shpërtheu lufta në Kroaci dhe, më vonë, në Bosnje dhe Kosovë, ngritën
ndërgjegjësimin e njerëzve të këtij vendi. 98
Hapi fals i BE-së në raport me këtë pjesë të ballkanit mund të konsiderohet momenti i njohjes
së Jugosllavisë së mbetur nga vetë BE-ja dhe prishja e “Murit të Jashtëm të sanksioneve” të
cilat ishin vënë që më parë. Kur po kalohej nga marrëveshja e Daytonit, ende pa u shtrirë
mirë në terren e njëjta, shohim një politikë të butë që shtete të BE-së po i ofronin Jugosllavisë
së mbetur duke mos e kushtëzuar as në qëndrim e as kërkimfalje. Prandaj dhe iniciativat e
mundshme të cilat erdhën nga BE-ja, u refuzuan nga Shtete e Bashkuara ngase ”nuk kishte
interes që t’ua lejojnte iniciativën diplomatike” , siç shpjegon një diplomat amerikan, ngase
me njohjen , BE-ja përjetoi edhe një dështim tjetër në planin e politikës së jashtme. 99 Kjo
pasoi me hapjen e Zyrës Informative të Amerikës në Kosovë, ndërsa në anën tjetër, edhe
OKB-ja i hoqi sanksionet të cilat ia kishte vënë Jugosllavisë që në 1992 (1996). Kjo thuajse
e nxiti situatën në vend që forcat serbe të forconin represaljet, sakaq BE-ja në këtë pikë e
kishte humbur betejen deri në atë pikë sa që Berlini zyrtar bëri kërkesen e kthimit të 100,000
shqiptarëve të cilët ishin të përndjekur të sistemit me idenë se situata ka ndryshuar “për të
mirë” në vend. Këta hapa ndryshuan thuajse në tërësi edhe ritmin e politikës në këtë pjesë.
Një ambiguitet i tillë i Bashkimit Evropian në mënyrë të heshtur mund të cilësohet edhe
nxitës për politiken serbe të invadimit në terren, apo ndoshta njohjen e pandëshkueshmërisë
e cila po vinte pas miliona të shpërngulurve nëpër gjithë luftrat e zhvilluara e mbi 100 mijë 100
të vrarëve e zhdukurve gjatë kësaj periudhe.
Ndryshe, Bashkimi Evropian në milenuimin e ri bëri një linjë të re, duke zhvilluar një
politikë mbështetëse, drejt integrimin gradual të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin, qasje
e re kjo për këtë areal që ishte dhe nuk ishte Evropë. Më 1 korrik 2013, Kroacia u bë e para

98

Stefan Gänzle, Kristine Kern-A 'Macro-regional' Europe in the Making_ Theoretical Approaches and
Empirical Evidence-Palgrave Macmillan (Coletti et al., 2007, p. 7) po aty
99
Sylë Ukshini – Kosova në politiken e jashtme të BE-së 1991-2007 fq 149
100
UNHCR news page http://www.unhcr.org/4bbb422512.html

43

nga shtatë vendet që iu bashkuan BE-së, kurse Mali i Zi, Serbia, ish-Republika Jugosllave e
Maqedonisë dhe Shqipëria u bënë kandidatë zyrtarë.101 Negociatat e pranimit dhe kapitujt e
parë janë hapur me Malin e Zi dhe Serbinë. Bosnja dhe Hercegovina (e cila paraqiti kërkesën
e saj për anëtarësim në fillim të vitit 2010) dhe Kosova janë vende potenciale kandidate. 102
Janë hapa konkret dhe lëvizje të cilat BE-ja po demonstron në terren zotimin e saj që Ballkani
Perëndimor ka një të ardhme evropiane. 103
Që nga paslufta, roli i BE-së në Kosovë ka ndryshuar rrënjësisht duke qenë më aktiv në
promovimin e politkave të bashkëpunimit përmes Procesit të Stabilizim-Asocimit, dhe
programevetjera ndihmëse në kuadër të institucioneve të BE-së.104Këto politika ndryshuan
veçanërisht që nga Samiti i Zagrebit (2000) 105 dhe filluan të konkretizohen në politika të
zgjerimit edhe më tutje me Samitin e Selanikut (2003). Në agjenden e Bashkimit Evropian,
Kosova sikur edhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, u bënë pjesë e procesit të
integrimit Evropian, qysh nga Samiti i Zagrebit i vitit 2000, kur edhe filloi Procesi i
Stabilizim-Asociimit (PSA) për Ballkanin Perëndimor. Ky proces synonte që stabilizimin
dhe tranzicionin e përshpejtuar të ekonomisë së tregut, promovimin e bashkëpunimit rajonal
dhe perspektivën e integrimit në BE, duke pasur pikërisht këtë qasje afrimi ekonomik.
Prandaj, kjo lëvizje u konkretizua më tej në Samitin e Selanikut (qershor 2003), i cili e
përfshiu edhe Kosovën në kornizën e Procesit të Stabilizim–Asociimit. Ky kurs i ri për
Kosovën në veçanti shenjëzonte hapa konkret të perspektivës evropiane, e cila u kristalizua
më tej, përmes Komunikatës së KE-së, të datës 20 prill 2005, e cila tregon përkushtimin real
të Bashkimit Evropian për Kosovën. 106
Mekanizmi i Procesit të Stabilizim-Asociimit ka qenë instrumenti kryesor për dialog në mes
të palëve BE-Kosovë që nga viti 2003 deri më 2009. Në kuadër të kornizës së Procesit të
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Stabilizim-Asociimit ka qenë pikërisht baza e ndërlidhjes “Mekanizmi i Procesit të
Stabilizim- Asociimit”. Në nëntor 2009, bazuar në Komunikatën e KE-së për Këshillin dhe
Parlamentin Evropian “Kosova – Përmbushja e perspektivës Evropiane” avancoi procesin
përmes lansimit të Dialogut të Procesit të Stabilizim-Asociimit (DPSA), në kuadër të së cilit
brenda një viti, filluan të mbaheshin një sërë takimesh me grupet e interesit, ndryshe kjo ishte
një politikë proaktive në këtë vijë.
Për të ndihmuar Kosovën në përmbushjen e perspektivës Evropiane, Bashkimi Evropian në
vazhdimësi ka siguruar përkrahje financiare (IPA)
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, kryesisht për ndërtimin

e

institucioneve të qëndrueshme me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të tyre për përafrim me
legjislacionin e BE-së Acquis, dhe zbatim të standardeve evropiane. Gjithashtu me synim
nxitjen e zhvillimit socio-ekonomik dhe avancimin e integrimit rajonal.

2.2.3 Nga iniciativa e Pakti Stabilitetit i Evropës Juglondore deri tek Procesi i
Stabilizim Asocimit si strategji integrimi
Një histori e shkurtër për Paktin e Stabilitetit na dërgon fillimisht në Gjermani shumë vite më
herët. Ideimi dhe miratimi i PS u bë në Këln të RFGjermane me datën 10 qershor 1999, në
kohën kur Kosova po përfundonte me luftën. Pakti i Stabiltetit në gjenezë u ideua si strategjia
e parë gjithëpërfshirëse e bashkësisë ndërkombëtare, e cila synonte parandalimin e
konflikteve, nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin e vendeve të Evropës Juglindore
në strukturat evropiane dhe transatlantike në këtë pjesë të kontinetit ku kishte dhënë gjithë
ato luftra dhe po zhvillohej një e tillë në ndërkohë që po bëhej kjo strategji integruese. Hartimi
i Paktit të Stabilitetit është unik në tërheqjen e shumë vendeve dhe organizatave
ndërkombëtare në synimin për të arritur qëllimet politiko-ekonomike dhe të sigurisë
njëkohësisht. 108 Në dokumentin themelues theksohej angazhimi i mbi 40 vendeve dhe
organizatave partnere për të mbështetur vendet e këtij rajoni me sa interes strategjiik e politik
po aq dhe rajon problematik, ku fillimisht duhej që vendet pjesëmmarëse që “.. në përpjekjet
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e tyre për paqen, demokracinë, respektimin e të drejtave të njeriut dhe zhvillimin
ekonomik...” të arrinin dhe rezultatet e para drejt një paqeje. Vendet e Evropës Juglindore si
Shqipëri, Bonje-Hercegovinë, Bullgari, Kroacia, Moldavia, Mali i Zi, Serbia, Rumania dhe
Maqedonia) konsideroheshin si partnerë të këtij Pakti. Pjesë e Paktit ishin edhe Shtetet
Anëtare të BE dhe Komisioni Evropian, vende të tjera partnere sic janë ShBA, Kanada,
Japoni, Zvicër, Norvegji, Turqi dhe Rusi, po ashtu organizata ndërkombëtare (OKB, OSBE,
KE, NATO, UNHCR dhe OECD), dhe institucione ndërkombëtare financiare (Banka
Botërore, FMN, BERZH, BEI) e disa nga iniciativat rajonale.
Një skematizim i bërë nga Profesori Paul Ëelfens tek libri i tij “Stabilizimi dhe Integrimi i
Ballkanit” shpjegon më qartë gjithë strukturën e PS përmes një skeme të paraqitur. Shih
figuren:

Figura 4. Struktura Organizative e PSEJL
(Burimi: P.Welfens “Stabilizimi dhe Integrimi i Ballkanit”, 2002)

Nga pikëpamja organizative, Pakti i Stabilitetit mbështetej kryesisht në veprimtarinë
koordinuese të Korodinatorit Special dhe ekiptit të tij me rreth 30 persona, me lokacion e
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zyra pune

në Bruksel. Koordinatori Special kryesonte gjithashtu instrumentin më të

rëndësishëm të Paktit të Stabilitetit, të ashtuquajturën Tryezë Rajonale, e cila ishte ndare në
tre Tryeza Pune, respektivisht në 1. Tryezën për Demokratizim dhe të Drejtat e Njeriut 2.
Tryezen për Zhvillim, Bashkëpunim dhe Rindertim Ekonomik dhe 3. Tryezën për Çështjet e
Sigurisë.109
BE-ja mbante rolin e saj në kuadër të Paktit të Stabilitetit, meqë kjo shpjegohet edhe me
synimin e përgatitjes së vendeve të këtij rajoni për anëtarësim të mundshëm në strukturat e
saj, me kushtin që secili prej shteteve të plotësojnë të ashtuquajturat kritere të Kopenhagenit
(1993), lidhur me reformat demokratike, ekonomike dhe institucionale. BE-ja thekson se ka
siguruar rreth 4.5 miliardë euro fonde investuese për pesë vendet (Shqipëria, Bosnja dhe
Hercegovina, Kroacia, Republika Federative e Jugosllavisë dhe ish-Republika Jugosllave e
Maqedonisë) në periudhën 1991-95. Këtu përfshihen ndihma humanitare dhe kontributet nga
shtetet anëtare të BE-së, ku shuma e përgjithshme e dhënë në Ballkan thuhet të jetë rreth 17
miliard euro. Megjithatë, është e paqartë se sa nga kjo shumë janë grante dhe sa ishin kredi.110
Unioni iu ofron vendeve të Ballkanit Perëndimor koncesione tregtare, marrëveshje
kontraktuese dhe ndihmë financiare e ekonomike. Nga viti 1991, BE-ja siguroi ndihmë me
vlerë prej 12 miliardë eurosh për Ballkanin Perëndimor, një nga ndihmat më të larta për frymë
njeriu në tërë botën.111.Sido që të jetë kahja evropianiste shihet qartazi në këtë pikë në këtë
lëvizje.
Politikat e BE-së gradualisht filluan të marrin formë sa i përket Evropës Juglindore, pikërisht
mbi këtë bazë BE-ja konceptoi edhe Marrëveshjet e Stabilizim Asociimit, ecila përmbanë
dhe një varg të instrumentesh tjera të inkuadruara si liberalizim vizash, komunikim me
komunitete dhe Partneriteti Evropian i cili e dinamizoi gjithë këtë lëvizje.
Saktësisht, MSA-ja si një kategori e veçantë e marrëveshjeve në kuptim të Traktatit të
Komunitetit Evropian, marrëveshje të cilat do të përfundoheshin më pas me disa nga vendet
e Evropës Juglindore si me Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Maqedoni, Serbi dhe Mali i Zi së
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fundmi edhe me Kosovën, rezulton një trampolinë e kalimit nga Pakti i Stabilitetit si strategji
drejt përafrimit me BE-në (duhet të kujtojmë që “parimi i regatës”112 është një tablo vlerësimi
ngasë sipas këtij parimi cdo vend vlerësohet në bazë të arriturave të përmbushjes së kriterve
dhe obligimeve të tjera) 113 . Takimi i tre Tryezave të Punës së Paktit të Stabilitetit dhe bilanci
i arritur në secilën prej tyre është bërë me 3-4 dhjetor 2007 në Tiranë. Tryeza Rajonale e
mbajtur më 27 shkurt 2008 në Sofje të Bullgarisë shënon zyrtarisht edhe takimin e fundit të
Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore dhe transformimin e tij në organizatën vijuese,
Këshillin për Bashkëpunim Rajonal (Regional Cooperation Council – RCC). Mirëpo,
politikat integruese dhe strategjia gjeopolitike e BE-së, u ravijëzua në linjë me Evropen
Juglindore nga ku në valën e 2007 disa nga këto shtete siç janë Bullgaria dhe Rumania u bënë
dhe pjesë e BE-së (27).114
Ndryshe nga shtetet e Evropës Qendrore dhe Lindore, të cilat më parë kishin nënshkruar
marrëveshjet për bashkëpunim dhe më pas marrëveshjet për shoqërim, shteteve të Ballkanit
Perëndimor iu ofrua një lloj tjetër marrëveshje, pikërisht marrëveshja për stabilizim dhe
asociim (MSA).115
MSA-ja si marrëveshje ndërkombëtare lidhur mes BE-së dhe shteteve të Ballkanit
Perëndimor, njëkohësisht paraqet një program reforme që duhet zbatuar për të fituar statusin
e kandidatit për anëtarësim në BE, bazuar në respektimin e demokracisë dhe të drejtave të
njeriut, sundimit të së drejtës dhe ligjit, ekonomisë së tregut dhe një vargu të
kondicionaliteteve të vëna. Mbi të gjitha rëndësi të veçantë i jepet stabilizimit politik dhe
ekonomik të shtetit dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor në tërësi116
Prandaj për vendet e Ballkanit Perëndimor u krijua një proces special (2000), i

quajtur

Proces i Stabilizimit dhe Asociimit i cili ndjek tre qëllime bazë: stabilizimin dhe tranzicionin
e shpejtë në ekonominë e tregut, përkrahjen e bashkëpunimit rajonal, dhe perspektivën e
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anëtarësimit në BE. Procesi i Stabilizim-Asociimit, ndihmon vendet e rajonit të ndërtojnë
kapacitetet e veta dhe të miratojnë dhe implementojnë standardet evropiane.
Në rrafshin e së drejtës ndërmjet shteteve, MSA-ja paraqet kornizën juridike me të cilën
përcaktohen marrëdhëniet midis shteteve nënshkruese dhe BE-së, gjersa në kuadër të
marrëveshjes përcaktohen këto marëdhënie si në fushën e;
•

lirisë së lëvizjes së njerëzve,

•

mallrave, shërbimeve dhe kapitalit,

•

drejtësisë dhe punëve të brendshme,

•

konkurrencës,

•

bashkëpunimit financiar,

•

harmonizimit të ligjeve dhe fushave të tjera. 117

Në një përshkrim të shpejtë, do të konkludonim se Pakti i Stabilitetit gjeneroi Marrëveshjen
për Stabilizim e Asociim për vendet e Evropes Juglindore. Kjo e fundit ishte derivat nga Pakti
edhe pse vetë PS përfundoi në organizatën e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, duke ruajtur
strukturen dhe partnerët si dhe fokusin në synimet për një rend demokratik në rajon dhe paqen
e përgjithshmë me qëllim të impaktit që kishte në rajon. Teksa në anën tjetër, strukturat
politike në Bruksel bënë që nga Pakti të kalojnë në veprime konkrete kontraktuale drejt
afrimit e institucionalizimit të veprimeve, duke shhtuar dhe Kriteret e Koopenhages të cilat
u mishëruan me kushtëzimet e përfshira në MSA, me një varg instrumentash tjera, për
trasimin rrugës së vendeve aspirant drejt BE-së.
Duke e marrë si të mirëqenë rrugën nëpër të cilen kalohet, aspiratat e palëve mund të
konkludojmë që vendet nënshkruese të MSA-së kanë një të ardhme të pakthyeshme drejt BEsë, ku palët legjitimojnë përmes artikulimit konkret politik dhe hapave tjerë sipas
marrëveshjes e që në mënyrë konkrete qëllimet dhe angazhimet e ndërsjellta të palëve
nënshkruese në lidhje me:
-bazat e dialogut politik midis tyre;
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-bazat e thellimit të bashkëpunimit rajonal, përfshirë perspektivën e vendosjes së një zone të
tregtisë së lirë rajonale;
-perspektivën e vendosjes së një zone të tregtisë së lirë mes BE-së dhe palës tjeter për kohën
e caktuar,me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes;
-angazhimin e vendit aspirat për përafrimin e legjislacionit me atë të Unionit;
-bazat e bashkëpunimit mes palëve në fusha si drejtësia, liria dhe siguria, etj
përmbushjen e kritereve të paracaktuara.
Nga kjo pikëpamje, MSA-ja ndryshon statusin e vendit si në kuadrin e ngushtë rajonal, ashtu
edhe në atë më të gjerë evropian e ndërkombëtar, duke artikuluar aspiratat tashme të
konkretizuara nga palët nënshkruese si kandidat potencial për antarësim në BE, të radhitura
përkrahë shteteve më të suksesshme të BP-së dhe GDP-së. Po ashtu vendet hyjnë në një
rrugëme perspektivë të pakthyeshme evropiane para vetes, duke u bërë pjesë e një organizate
e cila është gjeneroze dhe kërkuese për mënyren se çfarë dëshiron nga anëtaret dhe vetë
qëllimin e saj organizativ. Pra, MSA-ja është fillesa e konkretizimit të përspektivës për hyrjen
në familjen e madhe të Unionit.
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2.2.4 E ardhmja e Evropës juglindore në mës paqartësisë politike e integruese
Historiku i marrëdhënieve në mes të shteteve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian filloi të
merrte jetë në fund të viteve ’80, megjithëse institucionalizmi dhe forcimi i këtyre
marrëdhenieve filloi veçëse në vitin 1999.Zhvillimet politike gjatë kësaj periudhe në vendet
e ndryshme të rajonit tonë,shpërbërja e ish-Jugosllavisë dhe krijimi i një sërë shtetesh të reja,
bënë që BE-ja të adoptonte në vitin 1996, të ashtuquajturën Qasje Rajonale, për të gjitha
vendet e Ballkanit.
Objektivi kryesor i Qasjes Rajonale,strategji kjo e paraqitur në vitin 1996, ishte mbështetja
dhe implementimi i plotë i marrëveshjes së Daytonit dhe krijimi i qëndrueshmërisë politike
e ekonomike duke: ndërtuar dhe konsoliduar demokracinë dhe shtetin e së drejtës;respektuar
të drejtat e njeriut dhe minoritetet;si edhe duke rinovuar aktivitetin ekonomik, të cilin
aktivitet e kishin kthyer në diçka informale luftërat e shumta në rajon.
Për shkak të luftërave në tërë rajonin, në Bosnje-Hercegovinë në Kroaci dhe në Kosovë, lindi
nevoja e intensifikimit të marrëdhënieve dhe zgjerimit të gamës së aktiviteteve politike
bashkëpunuese të BE-së. Kjo do të bëhej me një bashkepunim rajonal më të gjërë për shtetet
që tashmë do të bëheshin pjesë e Procesit të Stabilizim-Asociimit hartë e përcaktuar nga BEja si një areal gjeografik (EJL-në,për më shumë shih Kap.II.2.2).
Samiti i Kopenhagenit do të influenconte drejtpërsëdrejti në vendet e rajonit pasi që përcaktoi
kriteret dhe kushtet për t’u bëre pjesë e Bashkimit Evropian, dhe ndryshoi tashmë rregullat e
lojes.
Pas zhvillimeve politike dhe ekonomike të këtyre vendeve në vitin 2000, e mbledhjes në
Fiera (qershor 2000) të Këshillit të BE, u vendos se të gjitha vendet e perfshira në PSA-në
(Procesin e Stabilizim Asociimin) të janë kandidate potenciale për anëtarësimin në BE,
pavarësisht se integrimi i çdo shteti do të matej në mënyrë individuale si dhe do të bazohej
në arritjen dhe përmbushjen e kritereve të secilit veç e veç sipas parimit të reggatës.
Në deklaratën finale të Samitit të Zagrebit në nëntor 2000 u theksua se politika e Bashkimit
Evropian kundrejt Ballkanit do të kushtëzohej nga parimi i meritave dhe arritjeve
individuale,paralelisht me përqasjen rajonale.Në këtë samit ju kushtua rëndesi e veçantë
bashkëpunimit midis vendeve të rajonit. Ky do të ishte samiti dhe sipari i nënshkrimit të
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marrëveshjes së parë të stabilizim asociimit midis BE-së dhe Maqedonisë. Ndërkohë, në
agjendën e Selanikut në qershor 2003, u konfirmua perspektiva evropiane e ballkanit
perëndimor,ku u theksua se menjëherë pas plotësimit të kritereve nga ana e tyre do të
procedohej me integrimin e metejshëm. Në samitin e Selanikut iu vu theksi rrugës së
anëtaresimit në BE, i ofruar për vendet e Ballkanit Perëndimor në Këshillin Evropian të
Feiras dhe të Kopenhagenit , u përcaktuan rrugët e integrimit mehapat konkretë për të
mbështetur rajonin. Nga këtu vendet dolën me dy vendime kryesore, që perspektiva e
anëtaresimit të vendeve të ballkanit perendimor në BE është reale, dhe se harta e BE-së nuk
do të shihet si e kompletuar derisa në të të perfshihet edhe Ballkani Perendimor në tërësi (së
fundmi shohi iniciativen politike nga ana e BE-së me strategjinë 2025 ku deri në këtë kohë
synohet që të gjitha vendet e ballkanit të anëtarësohen në BE).Nga ana e saj BE-ja do të jap
asistencën e nevojshme, teknike dhe financiare,që keto shtete të mund të ndërrmarin reforma
të nevojshme dhe anëtaresimi do të jetë individual dhe i merituar.Se sa do të shfrytëzohej kjo
shansë e sa kooperuese do të ishin shtet në mes vete, koha që nga atëherë na ka treguar se
vendet e ballkanit vazhdojnë të mbajnë pozitat e tyre të istikameve politike me shumë
vetpengesa dhe pengesa të ndërsjellta politiko-diplomatike. Bashkëpunimi rajonal qëështë
një lloj kushti politik e diplomatik dhe një test para bashkimit të familjes së madhe, çalon
ende e kësaj dite.

2.2.5 Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore si dhe iniciativat tjera
rajonale integruese
Iniciativat dhe marrëveshjet të cilat kanë shërbyer dhe shërbejnë si një mundësi më shumë
në përafrimin me BE-në janë organizuar e ideuar nëpër periudha të ndryshme kohore. CEFTA
(Central Europe Free Trade Agreement-Marrëveshja për themelimin e zonës së tregtisë së
lirë të Evropës Qendrore) është një marrëveshje e cila natyrisht që përmesë efektit ekonomik
synon të arrij dhe efektin politik e integrues. CEFTA mbi të gjitha ka për qëllim të
harmonizojë zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike midis shteteve nënshkruese, përmes
tregtisë, përshpejtimit të zhvillimit të aktiviteteve komerciale, ngritjes së standardit të jetesës
dhe sigurimit të mundësive më të mira për punësim, rritjes së produktivitetit dhe arritjes së
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stabilitetit financiar. 118 Sikurse PSA-ja që ishte ideuar për përafrimin dhe standartizimin me
BE-në, edhe CEFTA që në fillesat e saj ishte ideuar që pikërisht të bëjë këtë përafrim më BEnë, kur në janarin vitin 1992 shtetet e Evropës Qendrore, Hungaria, Polonia dhe
Çekosllovakia (atë kohë) bënë hapin e krijimit të një tregu rajonal duke iu ofruar si vlerë
ekonomike tregut të unionit kur paraprakisht këto shtete tashmë kishin bërë asociimin me
BE-në. Në janarin e viti 1996 iu bashkua dhe Sllovenia, tutje Rumania (korrik 1997), pastaj
në janarin e viti 1999 u bashkua edhe Bullgaria, për të pasuarKroacia në vitin 2003, ndërsa
Maqedonia në vitin 2006.
Sikurse sqarohet dhe në vetë marrëveshjen e bërë, CEFTA vepron me qëllimin që të siguron
trajtimin e barabartë dhe të njëjtë tregtar midis shteteve anëtare/nënshkruese, duke
harmonizuar veprimet e ndryshme tregtare dhe harmonizuar praktikat ligjore, përafruar ato
me qëllim të menjanimit të pengesave të ndërsjellta.
Përbërja aktuale e CEFTA-së daton nga viti 2007, kur Bullgaria dhe Rumania dolën nga
CEFTA pasi u anëtarësuan në BE dhe u bënë pjesë e tregut të përbashkët të Unionit. Në
ndërkohë CEFTA-së iu bashkëngjiten Serbia, Bosnja e Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria,
Maqedonia dhe Moldavia119.Edhe Kosova u bë anëtare fuqiplotë e CEFTA-së në korrik 2007,
tetë muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes për anëtarësim. Marrëveshja për anëtarësim u
nënshkrua nga UNMIK-u në emër të Kosovës120, kjo vazhdoi deri në vitin 2008 e më pastaj
kur vendi shpalli pavarësinë.
Pengesat e ndryshme të cilat kanë përciellur vendin, sidomos mbylljen e qëllimshme politicoekonomike që i është bërë nga Serbia kur kemi parasyshë që tregtia në mes të Kosovës dhe
Serbisë e Malit të Zi sipas Res/ 1244/1999 cilësohej si tregti e brendshme, dhe e gjithë ajo i
nënshtrohej vetëm TVSH-së, jo tarifave tjera doganore, duke e prishur kështu tregun
brendshëm të vendit. Pengesa vinin dhe nga Bosna e Hercegovina duke shfrytezuar satelitete
e saj Serbia e cila bënë atë politiken refraktare, e herë-herë pengesa kishte dhe nga Maqedonia
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http://www.institutigap.org/documents/34333_KosovaCEFTA.pdf [Accessed 27 Dec. 2017].
119

53

dhe kjo një satelit. Duke shfrytëzuar mekanizmat e organizatave rajonale Kosova ka tentuar
që t’i minimizon dëmet, dhe kjo ka vazhduar deri në vitin 2012 kur Brukseli fasilitoi
marrëveshjen në mes të Kosovës dhe Serbisë me qëllimin e mospengimit nga ana e kësaj të
fundit, në mënyrëqë Kosova të anëtarsohej nëpër organiztata rajonale, të krijimin e një klime
të favorshme e relaksuese biznesi e politike të fqinjësisë së mirë.
Së fundi Kosova ka marrë kryesimin e Komitetit të Përbashkët të CEFTA-së 121 i cili
udhëhiqet me rotacion. Natyrishtkjo është bërë në mes të protestave nga ana e Beogradit ,
përmesë shfrytëzimit të UNMIK-ut duke u thirrur në autoritetin e Rezolutes 1244/1999, dukë
menjanuar qëllimshëm detyrimet e marra për respektim të fqinjësisë dhe mospengim të
ndërsjelltë.
CEFTA është vetëm një element i integrimit ekonomik rajonal. Elemente po aq të
rëndësishëm të këtij integrimi janë iniciativa në fusha të tjera si Komuniteti i Energjisë, Zona
e Përbashkët e Aviacionit, Memorandumi i Evropës Juglindore ne fushën e Transportit,
Iniciativa e Evropës Juglindore ne fushën e Telekomunikacioneve dhe Internetit, Kompakti
i Investimeve, etj. Të gjitha këto iniciativa synojnë krijimin e një tregu të përbashkët rajonal
që në një fazë të mëvonshme do të integrohet në tregun e madh Evropian. 122
Ndryshe një analizim linear do të na paraqiste një tablo të rajonit në raport me vetë BE-në,
se cilat janë politikatdominuese e ato të përafrimit të rajonit me BE-në dhe anasjelltas.

Sqarim; CEFTA funksionon në tri nivele: • Komiteti i Përbashkët, i cili udhëhiqet me rotacion. • NënKomitetet (nën-komiteti i bujqësisë, sanitarisë dhe fitosanitarisë; nën-komiteti i doganës dhe rregullave të
origjinës, dhe nën-komiteti i barrierave teknike të tregtisë dhe barrierave jotarifore), dhe • Sekretariati i
CEFTA-s – i cili ndodhet në Bruksel
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2.2.6 Faza aktuale e integrimit të shteteve të rajonit në Bashkimin Evropian

Shqipëria
Qysh nga viti 1991 Shqipëria ka vendosur marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë me BEnë.Ndërkaq si ngjarja më e rëndësishme u shenua një vit më vonë, më 11 maj 1992, kur mes
Shqipërisë dhe BE-së u nënshkrua marrëveshja për Tregtinë dhe Bashkepunimine cila hyri
në fuqi në fund të atij viti . Shqipëria po në këtë periudhë, perfshihet në sistemin e
përgjithshëm të preferencave (GSP), një regjim i përgjithshëm preferencash tregtare ky që
BE-ja u ofronte një numri të gjerë vendesh me të cilat ajo kishte marrëdhënie kontraktuale.
Kjo marrëveshje tregtie i krijoi mundësinë Shqipërisë që të përfitonte nga fondet e programit
PHARE. Në vitin 1996, Shqipëria ishte në prag të nënshkrimit të një marrëveshje të re
kontraktuale me BE-në, e cila do të hapte rrugën për një marrëveshje klasike asociimi.Por,
zgjedhjet e kontestuara parlamentare tëmajit 1996, së bashku me krizën e thellë financiare
dhe sociale që pasoi në fillim të vitit 1997 nga rënia e skemave piramidalebënë që të
dështojëçdo iniciativë në këtë drejtim.
Që në fillimet e iniciatives së procesit të Stabilizim-Asociimit, në vitin 1999 Shqipëria bëhet
pjesë e saj.Kurse në vitin 2000 do të merrte statusin e vendit kandidat potencial për t’u
integruar në BE ky lajm do të vinte fill pas mbledhjes së Këshillit Evropian në Feira. Si për
ta përciellur dinamikën politike në janar të vitit 2003 edhe zyrtarishtKomisioni Evropian do
të haptenegociatat për marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit midis Shqipërisë dhe BE-së.
Pastaj 12 qershor 2006 Shqipëria si vendi i tretë në rajon qëpo nënshkruantemarrëveshjen e
Stablizim-Asocimit midis saj dhe komuniteteve evropiane dhe shteteve të tyre anëtare po
rrugëtonte drejt aspiratave për anëtarësim në BE. Marrëveshja hyri në fuqi me 1 prill 2009,
në të njëjtin muaj kur Shqipëria paraqiti edhe kërkesen për t’u bërë anëtare e Bashkimit
Evropian123.
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Bosnia e Hercegovina
Në anën tjetër Bosnja dhe Hercegovina, e cila ka qenë vatër një lufte disavjeçare, natyrisht
që marrëdhëniet e saj kanë qenë të kushtëzuara nga ky faktor edhe në lidhjet e saj me BE-në.
Duhet kujtojmë se në vitin 1995 marrëveshja e Deitonit ishte ajo që vendosi mbarimin e luftës
si dhe ndarjen e vendit duke krijuar Republika Sërpska.Pas trevitesh, në vitin1998, deklarata
evropiane themeloi midis BE-së dhe Bosnje-Hercegovines një trup të quajtur Consultativ
Task Force, e cila do të shërbente si një mjet bashkimi në fushën e administrimit dhe të
politikave, në ndërkohë që vendi ishte në një mishmash politikash refraktare e aspak
kooperuese në mes të komuniteteve dhe ndarjeve gjeografike. Bashkimi Evropian vendosi
që Bosnje-Hercegovina përpara studimit mbi fizibilitetin që do të sherbente për hapjen e
negociatave në kuadër të Procesit të Stabilizim-Asociimit, ajo do të ndërmerrte 18 hapa
esencial që të mund të përafrohej me politikat e kësaj të parës. Po në këtë vit edhe Bosnja do
të perfitonte statusin e vendit kandidat potencial pas mbledhjes së Feiras. Nje vit më vonë u
prezantua programi i ri i asistencës CARDS për vendet e përfshira në PSA nga i cili do të
perfitonte edhe Bosnja e Hercegovina. Në janar të 2006 u hapen zyrtarisht negociatat për
marrëveshjen e Stabilizim Asociimit 124 . Ndërsa në mars të 2007, Komisioni Evropian
vendosi që duhet një bashkëpunim më i plotë dhe pa të cilin nuk mund të mbyllej MSA-në,
pra ishte detyrimi për të bashkëpunuar me gjykatën e krimeve të luftës. Me 16 qershor 2008
Bosnja nënshkruan MSA-në dhe bënë hapin konkret drejt BE-së125.
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IRJ -Maqedonia
Sa i takon marrëdhënieve të BE-së me IRJ-Maqedonisë për shkak të mosmarrëveshjeve për
emrin me Greqinë kishte një ngecje diplomatike e konkrete të hapave drejt BE-së. Greqia
nuk pranuar asnjëhere që ky vend të quhet ndryshe prandaj si mënyrë kompromisi quhet ish
Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe mundësoi që vendi të mund të anëtarësohej nëpër
organizatat ndërkombëtare duke mos u penguar nga Greqia e cila emrin e Maqedonisë e
konsideron si të sajën për rajonin historik.
Negociatat e saj me BE-në filluan menjëhere pas lansimit të PSA-së, në vitin 2000126. Në
vitin 2001 Maqedonia bëhet i pari shtet i përfshirë në PSA-në që nënshkruan MSA-në.Kjo
marrëveshje hyri në fuqi me 1 prill 2004.Po në këtë vit Maqedonia aplikoi për anëtarësimin
në BE. Në dhjetor të vitit 2005,Komisioni Evropian garantoi statusin e vendit kandidat për
Maqedoninë, megjithatë akoma nuk është caktuar një datë për fillimin e bisedimeve për
anëtarësim. Maqedonia e ka zgjeruar bashkëpunimin edhe duke u bërë pjesë në vitin 2006 të
marrëvëshjes për tregti të lirë për Evropën Qendrore njohur ndryshe si CEFTA. 127 Megjithatë
ajo nuk arriti të bëhej pjesë e NATO-s në prill të 2008 për shkak të konfliktit të pazgjidhur
me Greqinë. Duhet kujtuar që gjatë fillimit të vitit 2001 në Maqedoni u zhvillua konflikti i
armatosur në mes të shqiptarëve etnik dhe forcave të armatosura të maqedonase. E tëra kjo
erdhi si rezultat i mohimit të të drejtave kushtetuese e bazike ligjore ndaj pakicës kombëtare
shqiptare, etnik në këto treva. Konflikti i armatosur kulmoi me arritjen e Marrëveshjes së
Ohrit (13 shtator 2001) i cili nën trysninë e faktorit ndërkombëtare si SHBA-të dhe BE-ja,ku
arritën që palët t’i ulin dhe t’i bashkojnë në përafrimin e qëndrimeve duke ndalur luftën e
krijuar një qeveri me bazë të gjërë. Kjo bëri që faktori shqiptar në Maqedoni të kthehet prap
në rolin e popullatës e cila është pjesë përbërëse e Maqedonisë mirëpo, kjo e fundit ende nuk
e njeh sitë tillë. Gjatë gjithë kësaj periudhe, BE-ja ka pasur një rol fasilitues dhe
ndërmjetësues duke bërë që palët të mund të shohin të ardhmen e tyre të përbashkët në
Maqedoni dhe në rrugen drejt BE-së.
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Në 2009, ajo permbushi kriteret për heqjen e vizave dhe me 1 janar 2010 qytetarët e saj
lëvizin sipas rregullave të komunitetit.
Serbia
Edhe Serbia, shteti trashëgimtar i ish-Jugosllavisë, ka shprehur vullnetin për t’u bërë pjesë e
BE-së sado që qëndron në mes të tutorisë së politikës ruse dhe tëhuajtur në orinetimin e
saj.Historia e saj është shumë e komplikuar sepse ajo ka qenë nxitëse e konfliktesh dhe
luftrash në rajon, dhe nismëtare e shkatërrimit të Jugosllavisë, ku janë zhvilluartri luftra të
cilat kanë shkaktuar me mijëra viktima e miliona refugjatë me miliarda dollarë dëme
materiale.Në luftën e fundit ndaj Kosovës ajo u gjet e bombarduar edhe nga Aleanca VerioAtlanike, ku në qershor 1999 morën fund bombardimet kundër saj e të cilat erdhën si
pergjigje e arenës ndërkombëtare të cilat u finalizuan me Marrëveshjen e Kumanovës. BEja në raport me Serbinë ka pasur një qasje më gjeneroze dhe shumë më të shpejtë politike,
kur pikërisht në vitin 1999 (në vitin e bombardimeve të NATO-së) do të fillonte edhe Procesi
i Stabilizim-Asociimit, shumë shpejtë do të behej pjesë edhe Serbia. Në prill të vitit
2005,komisioni në raportin mbi fizibilitetin nxori perfundimin se Serbia dhe Mali i Zi ishin
gati për të filluar negociatat për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit 128. Deri në vitin 2006
Serbia perfshinte edhe Malin e Zi, ndërsa ky i fundit u shkëput dhe shpalli pavarësinë
paqësisht, me referendum popullor në vitin 2006. Bisedimet në kuader të MSA-së u
ndërprenë për shkak të pamjaftueshmerisë së bashkëpunimit me gjykatën penale
ndërkombëtare mbi kriminelët e luftës. Në shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë e
njëanshme (në koordinim me faktorin ndërkombëtar pas gjithë atyre bisedimeve) dhe nje fakt
të tillë Serbia nuk e ka pranuar ende. Prilli i vitit 2008 do të shënonte perfundimin e
bisedimeve dhe nënshkrimin e MSA-së midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian si dhe shteteve
të tyre anëtarë. Në janar të vitit 2010 ka hyrë në fuqi regjimi i ri i vizave midis Serbisë dhe
BE-së. Në fund të vitit 2015, Serbia bëri një hap përpara drejt pranimit në BE 129. Dy vjet pas
fillimit të bisedimeve të pranimit me BE-në, pas përfundimit të suksesshëm të shqyrtimit të
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acquis të BE-së dhe arritjes së marrëveshjeve të reja me Kosovën, hapi kapitujt e parë të
negociatave me BE-në. 130

Mali i Zi
Mali i Zi tashmë një shtet i ri, i cili deri në vitin 2006 ka qenë pjesë integrale e Unionit me
Serbinë, por që me anë të referendumit vendosi që të shkeputej nga ajo krijesë politike dhe
të shpallte shtetin më vete. Në shtator të vitit 2007, Mali i Zi nënshkroi MSA-në131 dhe bashkë
me të edhe marrëveshjen ad integrim për tregtinë dhe marrëdheniet tregtare e cila hyri me
fuqi në janar të 2008.Po në këtë vit parlamenti malazez miratoi kushtetutën e vendit, si aktin
themelor të shtetit. Në dhjetor 2008, Mali i Zi paraqiti kërkesën për anëtarësimin në BE.
Siç vërehet,në mileniumin e ripër Evropen Juglindore jo thjeshtë që u gjend një format
gjeografik emërtimi dhe ideimi ndarjeje për një qasje ndryshe dhe të lokalizuar, por në këtë
pikëpamje BE-ja filloj ta trajtoj në mënyrë të veçantë siç u theksua dhe më lartë duke e trajtuar
deri në atë pikë si një copëz të mozaikut pa të cilën nuk do të kompletohet po nuk u arrit
përafrimi kualitativ edhe me EJL-në. Së fundmi shohim dhe idenë e një mundësie që në
paketë të tentohet të futen në BE këto shtete, të cilat kush më shumë e kush më pak, janë të
kurthëruara mes vete politikisht e historikisht, dhe se tradicionalisht humbin rastin e dhënë
nga BE-ja.
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Një dinamikë të kaluar nëpër vite të procesit shih në tabelen e paraqitur si më poshtë:
Tabela 1. Dinamika e integrimit të vendeve të ballkanit në BE (2017)
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2.3

MARRËDHËNIET KONTRAKTUALE BE- KOSOVË

2.3.1 Marrëvshja e Stabilizim Asociimit si akt i parë kontraktual me BE-në dhe
rrugëtimi deri tek anëtarsimi
Pozicioni politik i Kosovës, i asaj nyjes e cila e mbante të ngujuar vendin dhe qytetarët e që
kërkonte një tejkalim me finesë të kësaj pengese u bë përmes një raporti me kondicionalitetin
dhe përafrimin me BE-në përmes një vendimi pragmatik ky i cili u vu në jetë nga ana e BEsë për të tejkaluar pengesat politike si të brendshme ashtu dhe të jashtme. Meqë BE-ja mund
të negociojë MSA-në vetëm me shtete plotësisht sovrane dhe funksionale, për t’i evituar
vështirësitë në raport me Serbinë dhe Malin e Zi, BE-ja vendosi Mekanizmin Përcjellës të
PSA-së për Kosovën132,kurse tek MSA-ja është bërë një kapërcim tjetër, që në hyrje të vetë
dokumentit, BE-ja duke mbajtur një pozicion neutral ndaj pavarësisë së vendit tenton të
tregoj kooperimin ndaj palëve. BE-ja denomimin e bënë si formë të krijimit të këtij tejkalimi
duke u distancuar nga statusi përfundimtar por duke e njohur vendimin 133 e Gjykates
Ndërkombëtare të Drejtësisë. Ky edhe do të mund të ishte një përshkrim i shpejtë deri tek
arritja e MSA-së, por sido që të jetë, rrugëtimi deri tek kjo pikë nuk ishte pa sfida, nuk është
se erdhi shpejtë e lehtë dhe jo pa komplikime e marrëveshje koncesionare të dhimbshme.
Në një kronologji ngjarjesh, të cilat do të mund ta përshkruanin vijen e bashkëpunimit, fillon
në qershor të vitit 1999, në kohën kur vendi po dilte nga lufta me Serbinë. Në anën tjetër BEja propozoi themelimin e Procesit të Stabilizim Asociimit (PSA) 134 për vendet e Ballkanit
Perëndimor, si kornizë për procesin e anëtarësimit të tyre në organizatë, iniciativë kjo e cila
mund të cilësohet si hap për paqen për këtë pjesë të evropës e cila kishte sjellur gjithë këto
luftra në prag të evropës.

Wim van Meurs & Stefani Weiss- QUALIFYING (FOR) SOVEREIGNITY Kosovo’s Post#Status Status
and the Status of EU Conditionality
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PSA-ja fillimisht u prezentua zyrtarisht në nëntorin e vitit 2000, saktësisht në Samitin e
Zagrebit135. Duke u bazuar në Kriteret e Kopenhagës, BE-ja spikati perspektivat evropiane
ndaj këtyre vendeve të cilat do të përcaktoheshin në bazë të progresit real drejt demokracisë
së qëndrueshme, sundimit të së drejtës, ekonomisë së tregut dhe bashkëpunimit rajonal. Këto
kritere u rikonfirmuan dhe në Këshillin Evropian të Samitit të Selanikut, të qershorit
2003.Kosova si pjesë e kornizës së PSA-së që nga Samiti i Selanikut 136, hyri në agjendën për
rrugëtimin drejt BE-së.
Në mënyrë përcaktuese, në prill 2005 Komisioni Evropian (KE), publikoi komunikatën “E
ardhmja evropiane për Kosovën” 137 , ndërsa në vitin 2006, Këshilli kështu miratoi
Partneritetin e parë Evropian për Kosovën. Deri tek ky momentum, vendi ka qenë përfitues
në shumë programe ekonomike të cilat BE-ja, ka ndarë për rajonin, apo dhe ekskluzivisht për
Kosovën. Tutje në vitin 2008, pasoi Partneriteti i dytë Evropian138 si akt arritjeje. Qeveria me
Planin e parë të Veprimit të Partneritetit Evropian (PVPE), miratuar 2008(i rishikuar çdo
fundvit, pas publikimit të Raportit të Progresit) iu përgjigj Partneritetit Evropian në tentim
përafrimi më të shpejtë, me qëllim të zënies së kohës së humbur, të atij hendeku krijuar nga
shumë rrethana me mbi të gjitha moskonkretizimi i statusit përfundimtar. Kjo praktikëe
PVPE-ve, ka qenë në fuqi deri në fund të vitit 2012 , ndërsa është zëvendësuar me Planin e
Veprimit për MSA-në (PVMSA) gjatë viteve 2013-2014. Hera e fundit është Plani i Veprimit
për adresimin e rekomandimeve të Raportit të Progresit (PVRP 2015), rrugëtim ky i cili po
afronte drejt MSA-së e cila do pason më pastaj.
Ajo që duhet spikatur është se deri në fund të vitit 2009, dialgou politik ndërmjet Kosovës
dhe BE-së, në kuadër të agjendës evropiane zhvillohej në korniza të Mekanizmit Përcjellës
të Procesit të Stabilizim-Asociimit (MPSA) mirëpo, në tetor 2009 KE-ja, publikoi
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komunikatën “Kosova – përmbushja e perspektivës së saj evropiane”139, me që rast propozoi
thellimin dhe forcimin e perspektivës evropiane të Kosovës. Iniciativa pasoi rrethana të reja
ku kryesoret ishin: avancimi i dialogut politik e teknik në Dialogun e Procesit të StabilizimAsociimit (DPSA); inicimin e dialogut të vizave, me perspektivë të liberalizimit eventual të
vizave; zgjerimi i Masave Tregtare Autonome (MTA), dhe një marrëveshje e mundëshme
tregtare me BE-në; korniza e marrëveshjes me Kosovën mbi parimet e përgjithshme të
pjesëmarrjes së saj në Programet e Komunitetit (BE); dhe aktivizimi i komponentit IPA-së,
apo dhe ai për Bashkëpunimin ndër-Kufitar (BNK)140.
Në tetor 2011 nisi Procesi drejt rrugëtimit për MSA-në, kur KE-ja, përmes Raportit të
Progresit, kishte rekomanduar inicimin e Studimit të Fizibilitetit për MSA-në me vendin tonë.
Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit 141 në mes të Bashkimit
Evropian dhe Kosovës i finalizuar gjatë verës u publikua në tetor 2012, duke konstatuar se
Kosova ishte e gatshme për t‟i filluar negociatat për MSA-në pasi të përmbushte kriteret
afatshkurtra të cilat kishin të bënin me sundimin e ligjit, administratën publike, mbrojtjen e
minoriteteve dhe tregtinë e lire. Pas përmbushjes së këtyre kritereve, ky propozim i
Komisionit u miratua nga Këshilli i BE-së më 12 dhjetor 2012. Më pas, në prill 2013 KE-ja
publikoi raportin monitorues për zbatimin e kritereve afatshkurta dhe konfirmoi se, Kosova
kishte përmbushur të gjitha kriteret afatshkurta për nisjen e negociatave për MSA-në. Në
ndërkohë i njëjti nënvizoi se Kosova përballet me mangësi serioze përkitazi me kriteret
politike, ekonomike dhe ligjore që duhet të trajtohen për të përshpejtuar rrugën drejt BE-së.
Deri në këtë pozitë vendi arriti si rezultat i një rruge të trasuar me veprime konkrete ku nga
kushtëzimet paraprake të raporteve të progresit, e me anë të kondicionaliteteve, po tentohej
t’i jepeshin përgjigje detyrave të dalura nga to, dhe detyrimeve të marra njëkohësisht me hapa
konkret konform kërkesave, bazuar në mundësitë dhe kapacitetet e vendit, mirëpo siç dhe
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jemi dëshmitarë, qeveritë e konsoliduara mbi baza klienteliste, të dobëta dhe shumë anemike
në reagim, edhe kanë mundur të shtyjnë kohën e përfitimeve siç shpesh janë vënë në dukje
në deklarata të ndryshme, në raporte të BE-së, të cilët shpesh në disa aspkete thjeshtë janë
ripërsëritur sinë detyra edhe në kërkesa.
Duke tejkaluar shpjegimet e situatave të cilat u shqyrtuan në kapitujt paraprak sa i përketë
rolit të politikës së BE-së më Kosovën e duke dashur që të shqyrtohen konkretisht hapat e saj
në raport me vendin, duhet dalluar rëndësia për rekomandimin e Komisionit Evropian,
Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme, kur më 12 dhjetor mori parasysh Studimin e Fizibilitetit
për MSA-në, dhe qëllimin për të propozuar direktivat për negociata, pasi që Kosova të ketë
përmbushur prioritetet afatshkurta që u identifikuan në studimin e fizibilitetit, hap ky i
rëndësishëm i rrugëtimin të vendit cili edhe ashtu po getoizohej gjatë gjithë kësaj kohë.
Këshilli konstatoi se do të vendos për hapjen e negociatave për MSA-në me Kosovën në bazë
të raportit që do të paraqitej në pranverë të vitit 2013 nga ana e Komisionit Evropian dhe
Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme. Në raportin e përbashkët të
Komisionit Evropian dhe Përfaqësueses së Lartë të Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme
dhe Politikë të Sigurisë (F.Mogherini) , në prill të vitit 2013, u paraqit një analizë për
përparimin e Kosovës në lidhje me prioritetet afatshkurta të studimit të fizibilitetit si dhe
çështjet e tjera që i’u referuan përfundimeve të Këshillit të dhjetorit të vitit 2012. Raporti i
përbashkët konstatoi se Kosova ka përmbushur prioritetet afatshkurta dhe prandaj Komisioni
Evropian paraqiti propozimin e tij për një vendim nga Këshilli që autorizon nisjen e
negociatave për MSA-në në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, siç e vumë në dukje
dhe më parë. Kjo u arrit edhe si rrjedhojëe zhvillimeve kur në prill 2013, Komisioni kishte
publikuar raportin monitorues për zbatimin e kritereve afatshkurta të dala nga Studimi i
Fizibilitetit, përmes të cilit kishte konfirmuar se Kosova kishte përmbushur të gjitha këto
kritere për nisjen e negociatave për MSA-në. Këshilli i BE-së mori vendimin për nisjen e
negociatave për MSA ndërmjet Kosovës dhe BE-së , pikërisht bazuar në këtë raport, të cilat
u hapën më 28 qershor 2013. Në realitet, negociatat kishin filluar më 28 tetor 2013, me
takimin e parë të Kryenegociatorëve. Pas hapjes së negociatave, me fokus në kapitujt IV, V
dhe VI, raundi i dytë i tyre, i mbajtur më 27 nëntor 2013, u fokusua në përmbylljen e këtyre
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tre kapitujve, me ç’rast gjithashtu u hapën negociatat për kapitujt I, III, VII, VIII , IX dhe X.
Raundi i tretë dhe i katërt u zhvilluan në dhjetor 2013, respektivisht në shkurt 2014, kurse
raundi i pestë (më 24 mars 2014) u fokusua në kapitullin e fundit të mbetur, Kapitullin II,
mbi dialogun politik. Pas pesë raundesh të negociatave, takimi përfundimtar i
Kryenegociatorëve u mbajt më 2 maj 2014, në Prishtinë, me ç’rast MSA-ja ishte miratuar
prej tyre, me vendosjen e inicialeve. Me këtë është përmbyllur procesi i negociatave, kurse
MSA-ja hyri në procedura të shqyrtimit dhe miratimit nga Shtetet Anëtare dhe institucionet
e BE-së. Ky proces do përfundonte kah mesi i vitit 2015142, dhe MSA-ja do të hynte në fuqi
nga janari 2016.143
Kështu që paraprakishtmë 27 tetor 2015 144 , në Strasburg u nënshkruan Marrëveshja për
Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për t’u
miratuar më pas nga Qeveria e Republikës së Kosovës me datë 30 tetor 2015, përmes
Vendimit me nr. 01/55 për miratimin e Projektligjit për ratifikim të Marrëveshjes së
Stabilizim-Asociimit ndërmjet Kosovës, në njërën anë, dhe Bashkimit Evropian dhe
Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në anën tjetër. E njëjta u ratifikua nga Kuvendi
i Republikës së Kosovës më 2 nëntor 2015, me miratimin e Ligjit nr. 05/L-069 145 për
ratifikim të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Kosovës, në njërën anë, dhe
Bashkimit Evropian dhe Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike, në anën tjetër dhe
miratuar nga Parlamneti Evropian. 146
Si e tillë MSA është marrëveshja e parë kontraktuale mes Kosovës dhe BE-së, andaj paraqet
një fazë të re të marrëdhënieve politike ndërmjet Kosovës dhe BE-së dhe realisht është një
moment historik jo thjeshtë deklarativ a politik.
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Janë dy rrafshe që efektet e MSA-së do të shihen dhe janë të prekshme e ato janë si në rrafshin
ekonomik dhe në atë politik.MSA-ja si marrëveshje ndërkombëtare përcakton mekanizmat e
zbatimit dhe afatet zyrtare për zbatimin e të gjitha reformave që do ta përafrojnë Kosovën në
mënyrë progresive me BE-në në të gjitha fushat e politikave, deri në përmbushjen e të gjitha
standardeve të BE-së. Për më tepër, MSA-ja vendosë kornizën e marrëdhënieve të Kosovës
me shtetet anëtare dhe institucionet e BE-së për jetësimin e Procesit të Stabilizim-Asociimit
(PSA-së) deri në anëtarësimin e plotë në BE-në.Sa i përket fushëveprimit, përveç çështjeve
politike e detyrimeve juridike (përfshirë ato që prekin rendin e brendshëm juridik), MSA-ja
mbulon të gjitha sferat e qeverisjes.

2.3.2 Roli i politikës në zbatimin e MSA-së
Harmonizimi me BE-në paraqet kushtet kryesore të asociimit, ku paraqiten reformat politike
e ligjore te cilat janë procese të pashmangshme për shtetet aspirante për aderim në BE.
Reformat nënkuptojnë ndryshime në sistemin shoqëror, ekonomik, juridik dhe vënien e
kornizës së re juridike për zhvillim të shtetit demokratik, të bazuar në të drejtat dhe liritë e
njeriut, lirinë e biznesit, pluralizmin politik etj. Me vetë nënshkrimin e Marrëveshjes për
Stabilizim dhe Asociim (MSA), shtetet kandidate obligohen që të harmonizojnë sistemin e
tyre juridik me atë të BE-së, veçanërisht plotësimin e kritereve të Kopenhagës për integrimin
e vendeve kandidate në rrjedhat politike dhe ekonomike të BE-së që do të ndihmojnë shtetet
të përgatiten për fazën tjetër të fillimit të negociatave për anëtarësim në BE. 147 Kosovës
saktësisht me zotimin e dhënë mund të themi se i fillojnë ngecjet.Për dallim nga shtete e
rajonit përparimi në zbatimin e detyrimeve juridike dhe Kritereve të Kopenhagës, vendi ka
vend-numëruar, në disa tema politike, e në disa tjera nga detyrat e agjendes se BE-së.Janë
miratuar plane qeveritare dhe agjenda 148 të cilat parashohin edhe rrugën nëpër të cilën duhet
të kalohet, përcaktuar afate e detyra, si dhe obligime tjera në përgjithësi, mirëpo zbatimi i
tyre pothuajse mbetet thjeshtë në suaza dëshirash, në shumë raste duke rrezikuar një varg
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detyrash sic janë reforma ligjore a sundimi i ligjit 149, apo dhe kërkesat për standartizimin,
modernizmimin e administrates,pra çfardo nga lista e gjatë e detyrave të cilat me një vullnet
politik do të mund të dëshmohej para BE-së për seriozitetin shtetëror e politik. Konsolidimet
e shumicës së kuvendeve ishin të zbehta të ngadalshme dhe mbi të gjitha kishte partitokraci
më shumë se sa demokraci të konsoliduar parlamentare. Masa e vërtetë e efikasitetit të
legjislaturës shikohet nga ajo se sa mirë e bën politikën publike në emër të qytetarëve që
përfaqësojnë anëtarët e vet, dhe nga cilësia e mbikëqyrjes së saj ndaj ekzekutivit. 150
Duhet të kujtojmë që qeveria kryeministrit z.Isa Mustafa, me qëllimin e zbatimit të detyrave
dhe obligimeve të marra nga MSA-ja, bëri hapin duke krijuar dokumentin strategjik qeveritar
të quajtur Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit, si
dokumenti kryesor i politikave për aderimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Sa i përketë
zbatimit të Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit
(PKZMSA-së) sipas vendimit të qeverisë së datës 16/12/2015 miratuar nga Legjislatura V në
mars 2016, nuk është se ka aritur ta vëj në zbatim thuajse aspak. Lufta e fortë opozitare dhe
defektet e qeverisë, niveli i lartë i korrupsionit, e mbi të gjitha bllokimi institucional për rastin
e Demarkacionit me Malin e Zi, i cili bërë që e gjithë legjislatura e 5-të të mos mund të kryej
detyrat dhe obligimet e marra në rrafshin afatshkurtër dhe afatmesëm, të përcaktuara dhe me
planin e punës,pra programet e miratuara nga vetë ata.Me muaj të tërë nuk janë miratuar ligje
në kuvend151 të cilat kanë qenë pjesë e agjendës, a të përcaktuara në afate të PKZMSA-së152,e
që fat të njëjtët kishte dhe konsolidimi i qeverisë së dalë nga zgjedhjet e fundivitit 2017 (
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konsolidimi i të gjitha qeverive ka marr shumë kohë e cila i ka kushtuar shoqërisë në zbatimin
e politikave dhe përafrimin me BE-në).
Edhe bashkëpunimi ndërinstitucional ka qaluar në shumë aspkte, në koordinimin dhe
përmbushjen e detyrave, gjithashtu me raste kanë kaluar të gjitha afatet e kryerjes se
detyrave deri në harresë totale. Matrica e ndarjes së punëve në periudha (ndarja në
tremujorësh)153 duket se është më shumë në aspektin teorik a për ndonjë arsyetim raporti para
qeverisë.Edhe vlerësimi i tyre është i vështirë kur arritja deri tek informacioni, sado që duhet
të ishte i hapur për publikun, bëhet i paqasshëm, deri edhe për organizatat të cilat bëjnë
motinorimin e këtyre organeve dhe kanë për detyrë të përpilojnë raporte në lidhje me ecurinë
e punëve në këtë drejtim. 154
Vënia e theksit në këtë pikë kur institucionet dështojnë të përmbushin obligimet e marra është
për arsyen e përgjegjësisë si politike edhe asaj institucionale (detektimit të ngecjes deri tek
shërbyesi civil, varësisht gradës dhe detyrës së ngarkuar).Kjo e para mundëson vlerësimin e
besimit të dhënë, ndërsa tjetra përformacen e bërë gjatë mandatit qeverisës. Gjersa nuk duhet
neglizhuar deri në këtë pikë këtë, ngase përafrimi ligjor dhe sundimi i ligjit është kushti cili
është i vendosur tek kapitulli VI, Përafrimi i Legjislacionit të Kosovës me Acquis të BE-së,
zbatimi i Legjislacionit dhe Rregullat e Konkurrencës kurse moszbatimi i saj do të thotë rënie
në povim, ku në shumicën e kapitujve ka ngecje sa e vërtetojnë dhe mbledhjet e këshillit të
MSA-së të cilat evidentojnë stangnacion në zbatimin e detyrave e reformave.
Kosova siç dihet është shteti i fundit i cili ka nënshkruar MSA-në, e kjo ndoshta do të ishte
një mundësi sai përketë mënyrës së zbatimit, duke përfituar nga përvojat e mira që kanë pasur
shtete tjera në rajon. Mirëpo siç duket kjo edhe kjo nuk është se ka bërë punë, përjashto që
në disa fusha kanë krijuar një ndërlidhje me Ministrinë e Integrimeve Evropiane me shtetin
shqiptar, për shkëmbimin e përkthimeve e dokumenteve ligjore primare e sekondare të BE153
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së, që siç dihet është një gamë e madhe ku të dyja shtete duhet punojnë për tu përafruar me
aquinë.
Paraqitja statistikore e vendit në rrafshin ekonomik në aspektin krahasues me vendet e tjera
e nxjerrë në pah gjendje e rëndë që gjendet vendi.Kosova mbetet e ndjeshme ndaj luhatjeve
të çmimeve, për shkak të varësisë së lartë të ekonomisë së Kosovës nga importet dhe
prodhimtaria e pakët. Sipas shifrave zyrtare, normat e papunësisë në Kosovë mbeten të larta,
me një normë mesatare të papunësisë prej 32,9% dhe një normë të ulët punësimi (25,2%) në
vitin 2015 në të njëjtat kuota mbetet e njëjtë edhe për vitin 2016. Papunësia e të rinjve
vazhdon të jetë veçanërisht e lartë në rreth 57,7%. Këto të dhëna janë alarm për cilëndo qeveri
që vien në krye të vendit, për qasjen që duhet të ketë dhe programin që duhet të zhvillojë e
zgjidhjen që duhet t’i jap. Mirëpo, siç e kemi evidentuar në këtë punim qeverisja në vend ka
një bazë klineteliste më shumë se sa programore, dhe shërbimi i politikës nuk është se vë
shumë prioritetin programor përpara atij partiak traditë e pasuar me korrektësi kjo. Andaj në
këtë pikë efekti i mundshëm i politikës se brendshme në përshpejtimin euroatlantik mbetet
në suazat declarative ku më shumë krijon afekt negativ se sa afket për zhvillim.

2.3.3 Përgaditjet përfundimtare dhe treni i fundit drejt BE-së
Do ta ngushtonim rezonin e të dhënave që të do të nxirrnim në përfundim, po që se e shikojmë
MSA-në vetëm si një përfitim i mundshëm ekonomik, ku trajtimi i saj nuk do të na jipte
përfundimet e kërkuara sa i përket përfitimeve të tjera të mundshme apo humbjeve që mund
të ketë Kosova në këtë rast. Arritja e një marrëveshje bilaterale me tregun më të madh global
është një siguri, në rastin e tone jo thjeshtë hapje kufinjshë kundrejt kuotash së caktuara
paraprakisht, të kodifikuara në kuadër të një marrëveshjeje, përcaktuar mbi bazë vlerash apo
numrash për produkte konkrete apo detyra reale. Një përfundim i bërë nga nje studim i
profesorëve Geoffrey Pugh dhe Petrit Gashi pasqyron atë se:” liberalizimi i tregtisë në vete
nuk do të promovojë bilancin tregtar dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë dhe se tregtia e
pabarabartë – në të cilën importet tejkalojnë dukshëm eksportet – së bashku me modelet e
qëndrueshme historike të eksportit dhe me mungesën e ndryshimit të eksporteve karshi
ndryshimeve në të ardhura – qoftë në tregjet e BE-së apo në atë vendor – tregojnë mungesë
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të ekuilibrit në zhvillimin ekonomik të Kosovës” kjo na jep indicje se MSA-ja më shumë se
çkado tjetër është një standard më shumë në rrugën politike integruese drejt BE-së, se sa
thjeshtë një përfitim vetëm ekonomik (përfitimet e MSA-së varen kryesisht nga kapacitet
prodhuese brenda një vendi ndërsa baza prodhuese e Kosovës, edhe pse e zgjeruar viteve të
fundit, është ende shumë e vogël) 155.
Prandaj janë dy aspekte që MSA-ja ka efekt të drejpërdrejtë siç dhe shihet, ai i rrafshit politik
dhe ekonomik. Ndryshe BE-ja ka pasur një qasje tjetër shikuar në rafshin ekonomik përmes
Masave Autonome Tregtare (ATM)156 nga të cilat Kosova përfitonte që nga viti 2000 në bazë
kontraktuale, kurse për ato politike tashmë janë vënë kritere, bazuar dhe në kriterete
Kopenhagës, të cilat nuk janë më me bazë thjeshtë zbatim vullnetar, por kushte politike e
kontraktuale. Kalimi në stazat tjera të vendit, e gjitha mbështetet në arritjet vetjake të
shteteve, sado që MSA-ja ka vënë një llojë rrethi të përbashkët, por dhe të ndarë në vlerësim
sipas parimit të regattes, plus kriteret e Kopenhagës157.
Sakaq ekonomia e vendit kalon nëpër një krizë të thellë konsolidimi, kapërcimi nga një
ekonomi e një ish-sistemi, në të cilën gjindej më parë, në ekonomi të lirë të tregut në të cilën
synon, poashtu edhe politika ka problem të njëjtë. Kjo ka lënë pasoja, marrë parasysh që
privatizimi në vend është përcjellë më një varg parregullësishë, deri me veprime të shumta
korruptive a mafioze të instaluara thellë në institucione.Jo rastësisht njëri nga kushtet bazë
vënë nga BE-ja, është luftimi i korrupsionit dhe spastrimi i organeve shtetërore nga personat
me dosje inkriminuese, administratës publike nga personat po ashtu me dosje kriminale dhe
të dyshuar.
Katapultimi personave nën ombrellën e politikës, ka detyruar BE-në deri dhe të kushtëzoj
pastrimin e listave zgjedhore, para se të shkonin në zgjedhjet e fundit parlamentare.Ishin

Marrëdhëniet Tregtare mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian – Shikim përtej Marrëveshjes për Stabilizim
dhe Asocim
156
Po e krahasuam ATM me MSA atëherë MSA siguron qëndrueshmëri në raportet tregtare në mes të
kosovës dhe BE-së ngase ATM ishin të përkohshme (ripëtriheshin çdo 5 vite), kurse MSA shkon përtej
liberalizimit duke ofruar një platformë e rëndësishme për të avansuar raportet Kosovë-BE, deri në
anëtarësimin e plotë të së parës në bllokun e vendeve të BE-së
157
Theresia Töglhofer Accession Regatta Lull The Western Balkans’ long journey to the EU
https://dgap.org/en/article/getFullPDF/21255
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shtetet e QUINT-it dhe BE-së që udhëhoqen fushatën vetëdijësuese për mosfutjen në lista te
personave të cilët kanë dosje kriminale dhe janë në ndjekje nga organet e rendit, fushatë kjo
e cila vuni në dukje efketet e kushteve të vendosuna të cilat po neglizhoheshin.
Ndërkaq, politika po kalon periudhën e tranzicionit të vetë, sikurse që në të gjithë rajonin,
karakteristikë kjo e gjithë ballkanit, kalimi nga ish sistemi drejt demokratizimit mbetët diku
në gjysmë dhe siç duket tranzicioni bëhet një llojë ideologjie udhëheqjeje.
Përderisa përmblidhen përvjetorët e datave të ndryshme të takimeve e marrëveshjeve të
arritura, ndërmjet institucioneve të vendit dhe atyre të BE-së, këto të fundit vazhdojnë që
herë me diplomaci e herë më kushtezime direkte t’ia kujtojnë institucioneve të vendit detyrat
e shtëpisë dhe rrugen që duhet të kalohet, ngase ”Integrimi evropian nënkupton shumë gjëra
konkrete duke filluar nga ndarja e vlerave dhe angazhimeve deri tek sundimi i ligjit, zhvillimi
socio-ekonomik, respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut dhe zgjidhja e çështjeve të
hapura përmes dialogut(Apostolova). Mirëpo në disa raste janë dhe ca veprime që tejkalojne
dhe detyrat e shtepisë siç është rasti me bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të cilat kanë
prodhuar një varg marrëveshjesh, disa dhe të panjohura për opinionin, e shpesh të cilësuara
si të dëmshme për vendin, sovranitetin dhe integritetin territorial e politik të vendit. Por kjo
nuk është pa shtytje, pastaj BE-ja në disa raste ka luajtur një diplomaci të sheqerkave, e me
raste ato kane përfunduar më shumë tek pala serbe (pranimi i kandidaturës për vend anëntar
i BE-së dhe hapja e diskutimit të disa kapitujve deri më tani), dhe pse koncesionet është
dashur t’i bëjë pala shqiptare, por siç vlerëson edhe nga vetë shefja e BE-së në Prishtinë
Nadia Apostolova, deklaruar në një tryezë të rrumbullakët ne Prishtinë, një varg i tejkalimeve
dhe përfitimeve si dhe vetë MSA-ja nuk do të vinte pa bisedime e marrëveshje të arritura,
ndër të tjera thekson ajo se: Kosova ka hyrë në një marrëdhënie kontraktuale me BE-në…e
kjo nuk do të kishte ndodhur pa dialog (lexo. me Serbinë) 158 . Kjo shpjegon shumë për
paanësinë e politikës së BE-së në disa raste e cila anon nga ana serbe.
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Komente nga Nataliya Apostolova, Shefe e Zyrë s së BE-së në Kosovë/ Përfaqësuese e Posaçme e BE-së
bërë në njëTRYEZË E RRUMBULLAKËT "Katër vite pas marrëveshjes së prillit: Sa efektiv është dialogu
politik në mes të Kosovës dhe Serbisë" 19 prill 2017- Grupit për Studime Ligjore dhe Politike
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Formimi i komisioneve apo trupave tjerë politik të përbashkët të cilat vijnë si rezultat i
marrëveshjes shpesh vënë në dukje këtë se reagimi i institucioneve të vendit është i
ngadalshëm kundrejtë obligimeve të marra dhe afateve të paraqitura. Ngërçet politike të cilat
kanë përcjellur vendin, sidomos gjatë viteve 2015-2016, kanë kthyer organet vendimarrëse,
në institucione të cilat thjeshtë nxjerrin deklarata 159 pa mundësi që të shtyjnë përpara
agjenden e detyrave të marra përsipër, shto këtu dhe një varg të ekceseve në veri të vendit
(treni serb me mbishkrime provokuese, muri në Mitrovicë dhe disa provokime tjera).
Thuajse në përvejetorin e parë të MSA-së (11 nëntor 2016), Kosova dhe BE-ja filluan një
tjetër dialog, atë të Agjendës për Reforma (ARE), dokument ky i konceptuar në tri shtylla që
në vete përmbajnë 22 prioritete, me mbi 130 veprime të cilat mbulojnë fushën e qeverisjes së
mirë, sundimit të ligjit atë të konkurrencës si dhe arsimit e krijimit të vendeve të reja të punës.
Formalisht Agjenda e Reformes Evropiane, është një dialog i nivelit të lartë andaj dhe quhet
Dialog i Nivelit të Lartë për Agjendën Evropiane, i cili nuk është vazhdim as dhe zëvendësim
i dialogut të MSA-së dhe mekanizmave të parashikuar me marrëveshje të kësaj të fundit (neni
126), por është një mundësi e re tjetër, platformë kjo e bërë dhe me shtetet tjera, ku BE-ja ka
parë të arsyeshme që të ngrisë nivelin dhe asistencës për fazën e anëtarsimit. Sakëtsisht ARE
piketon fushat ku ka nevojë më shumë dhe synon përmirësimin më të shpejtë të tyre. Prandaj
ARE nuk qe thjeshtë të bëhet një strategji më shumë, një dokument tjetër, apo një iniciativë
që do të anatemohet gjatë rrugës sikurse ka ndhodhur edhe me Dialogun e Strukturuar për
Sundim të Ligjit (2012), por një shtytje reale. Një mbikqyrje më intensive dhe raportim më i
saktë për arritjet duhet të synohet nga organet kompetente. Bashkëpunimi ndërinstitucional
duhet të ngritet në nivel që të mos lejojnë anomali të tilla kur mosmarrëveshjet ndërmjet
institucioneve apo dikastereve të ndryshme të bëjnë një detyrë të dështojë që në fillim duke
mos definuar detyrat dhe përgjegjësitë, apo moskryerja e programeve tjera, si përmbushja e
detyrave të dala nga PKZMSA-ja dhe iniciativave tjera për programe ekonomike etj.
Vënia në dispozicion e resurseve institucionale, humane e intelektuale duke involvuar dhe
akterë të tjerë do të ishte ndoshta më e udhës që të analizohet, për tjekalimin e situatave
kualitativisht, duke kryer detyrat, e të mos mbetët në inercionin e politikës, por të demonstroj
159

Komisioni Parlamentar për Stabilizim Asociim http://www.kuvendikosoves.org/?cid=1,110,135
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vullnet të sinqert politik, veprime konkrete në kryerjen e detyrave dhe progres të matshëm e
të prekshëm në terren.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Tema në vete përmbanë një binom të problemit i cili ka një shtrirje historike t’përshkrimit
duke ruajtur origjinalitetin e ngjarjeve kontributëdhënëse, ndikim e tyre në gjithë trajektoren
politike që ka përshkruar vendi dhe ballkani. Spikasin datat kruciale që nga mbetja e Kosovës
nën pushtimin serb e deri tek pavarsimi i vendit, ndërsa për tu përmbushur binom në fjalë
tema shqyrton dhe trajton edhe involvimin, kontributin dhe rolin e Bashkimit Evropian në
gjithë këtë rrugëtim e deri tek marrëveshja bilaterale në mes të Republikës së Kosovës dhe
Bashkimit Evropian kurorëzuar me MSA-në. Në qoftë se titullin e temës shohim në aspëktin
analitik të ndërtimit të fjalisë vërejmë se emërtimi i temës mastër si: “Rugëtimi i Kosovës
dëri tek pavarësia, procesi i integrimit evropian dhe efektet politike të MSA-së” si epiqendër
mbanë dy pika kulmimante, atë të pavarësisë së vendit dhe MSA-në si arritje e vendit në
kursin politik në rrugëtimin drejt anëtarsimit në BE, e organiztata e tjera politike
ndërkombetarë. Përmes temës synohet të jepen përgjigje për dy pikat kryesore pra atë që
vendi ka kaluar deri tek pavarsia, kurorzim i merituar bashkë me kalimin nga gjendja e një
pushtimi klasik në vetëqeverisje dhe përfaqësim ndërkombëtar nëpër dy kohët tutorimit
ndërkombëtar dhe krejt në fund diskursin e politikës vendore në raport me Bashkimin
Evropian deri tek përfitimi i kontratës së parë bilaterale me këtë të fundit.
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4

METODOLOGJIA

Janë shfrytëzuar këto metoda shkencore sic është ajo historike, analitike, komperative e
descriptive. Metodologjia shkencore historike dhe ajo deskriptive është përdoruru për të
mbërthyer ngjarjet kryesore data vendimtare dhe historitë bazike te cilat vërtetojnë origjinen
politike meriten shtetrore e deri dhe ndërtimin ideopolitik të shqiptarve në ishjugosllavi që
nga mbetja e vendit nën pushtimin e Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene deri në pavarsimin e
vendit. Në këtë frymë me po të njëjten metodë pune e shkencore kemi ardhur në përfundime
dhe për periudhen e fundit atë që nga paslufta e tutje. Për të nxjerrë përfundime sa më të sakta
jëmi shërbyër me metoden analite dhe komperative duke përplasur në mes vete ngjarjet që
për nga natyra dhe interesi kanë qene të nejta apo për nga koha dhe ndikimi, gjithashtu dhe
duke analizuar ato si kuantitativisht dhe kualitativisht për ndikimin dhe diskursin të cilat i
kanë dhënë të nëjtat si vendit dhe politikave vendore e ndërkombëtare. Për të ardhë në
përfundime te cilat nxjerrin një përgjigje dhe logjike përveçse sa më të vërtetë material të
cilat i kemi shfrytëzuar ndër të tjerat ka qene dhe anketa mirëpo në këtë rast ; “Anketa për
Vetëdijesimin mbi BE-në dhe Integrimin Evropian ndër qytetarët e Kosovës” është
shfrytëzuar për të nxjerrrë më shumë përfundimet e konkluduara të cilat kanë dhënë rezlutatat
lidhur me diskursin politik e shoqëroro të vendit në raport me BE-në dhe rrugetimit të cilin
duhet zgjedhur drejt qëllimit si mjet dhe synim i vendit.
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5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Siç vërtetohet nga “Anketa për Vetëdijesimin mbi BE-në dhe Integrimin Evropian ndër
qytetarët e Kosovës”160, financuar nga BE dhe e bërë në qershor të vitit 2012, qytetarët e
Kosovës shfaqin nivel të lartë të përkrahjes për procesin e integrimit evropian. Shpërfaqja
pro-europiane e popullit shqiptar në Kosovë çdo herë ka qenë e lartë, ndryshe nga vendet e
rajonit të cilat kanë pasur ngjyra tjera të paraqitjes sa i përketë rrugës së tyre drejt BE-së dhe
asaj ndjenjës qytetare ndaj evropës. Një përgjigje ndaj kësaj përkrahje ndaj procesit
eurointegrues ishte dhe kthim-përgjigja nga KE-ja e cila u konfirmua edhe më tej me
miratimin e Komunikatës së KE-së “E Ardhmja Evropiane për Kosovën”, ku pasonte zotimin
e Samitit të Selanikut për një integrim të rajonit kësaj radhe bashkë me Kosovën.
Po qe se i referohemi shpjegimit klasik e ligjor të asocimit atëherë në Neni 217 (ish Nenin
310) të Traktatit të Komunitetit Evropian (KE) parashikon se Komuniteti mund të përfundojë,
me një ose disa shtete ose organizata ndërkombëtare, marrëveshje të cilat krijojnë një asocim
të karakterizuar nga të drejta dhe detyrime të përbashkëta dhe procedura të veçanta. Koncepti
i asocimit mund të nënkuptojë ose një marrëdhënie të veçantë për përgatitjen e vendeve të
treta për aderim në BE ose një marrëdhënie të veçantë për të vendosur marrëdhënie të
ngushta/ose të privilegjuara ndërmjet vendeve të treta me KE-në.
Sa i përket rastit me Evropen juglindore Marreveshja e Stabilizim-Asocimit është një
instrument tjeter në shërbim të integrimit evropian. Më saktëështë rruga që vendeve të
Ballkanit Perendimor i është ofruar si instrument drejt aderimit në BE. Asocimi vie edhe si
mundësi paqëtimi të një rajoni problematik e shumë refraktar, në paketë me programet e
ndryshme ekonomike, të cilat do të përafronin rajonin me një standard të pranuar me unionin.
Marreveshja shikuar strukturalisht përmban shumë karakteristika të marreveshjeve të
asocimit si: ngritja e një dialogu politik; fasilitimi i një tregu përmes liberalizimit të
shkembimeve tregtare; pastaj forcimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve nënshkruese: ngritja
e institucioneve të përbashkëta që kontrollojnë zbatimin e marrëveshjes. Nga kjo dallojmë
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një uniformitet në përmbajtje e cila tregon një shqetësim të KE-së për nje koherencë më të
madhe në marredheniet me jashtë dhe në bashkëpunimin rajonal si në rrafshin politik dhe atë
ekonomik e tregtar. Përmbajtja e MSA-së tregon se për të përgatitur vendet e treta për aderim,
liberalizimi i shkëmbimeve tregtare nuk mjafton vetëm kaq, etapa të tjera politike me veprime
konkrete duhet të kalohen për të realizuar këtë qëllim. Këto kanë të bëjnë me politiken e
jashtme, drejtësinë dhe çështjet e brendshme, si luftimi i korrupsionit, ngritja e transparencës
politike, standardizimi i shërbimeve publike dhe një varg detyrash tjera.
Natyrisht që BE-ja ka vendosur instrumente shtesë deri tek faza e fundit para se vendi të merr
statusin e kandidatit, siç janë dhe Kriteret e Kopenhagës, të cilat saktësojne dhe kushtet të
cilat kalohet në rrugën drejt aderimit. Po që se vëmë re këto kushte/ kritere, si dhe
instrumente, ato kane ndryshuar varësisht me kohën dhe variojnë nga rrethanat që
karakterizojnë shtetin apo gjeografinë e tërë. Nuk është sa janë të njëjtat kushtezimet politike
apo pragje të cilat i parasheh marrëveshja si në rastin e Greqisë vizavi me Turqinë apo dhe
ato që janë me Malin e Zi vizavi me Kosovën. Sikurse që nuk janë të njëjtat si për Austrinë
siç ishin për Shqipërinë. Pra tek BE-ja shohim një politike gjeneroze e fluide e cila varion në
varësi të vendeve e politikave të cilat e karakterizojne atë. Në këtë gjenerozitet Kosova po e
vuan kushtin për demarkacionin me Malin e zi kur kemi të bëjmë me liberalizimin e vizave,
edhe pse sipas burimve të ndrsyshme, del që politikanët e vendit “kanë kërkuar një kusht të
tillë”161 me besimin se do ta kalojnë dhe nuk do të bëhet njëra ndër pengesat kryesore.
Për ekonominë e Kosovës përfitimet e sjellura nga MSA-ja janë shumë të kufizuara përderisa
nuk ngriten kapacitetet vendore të prodhimit, si në sektorin e produkteve apo edhe të
shërbimeve. Kjo vërtetohet me faktin se elasticiteti i të hyrave në vend nuk ka ndonjë efekt
në këmbimet tregtare të Kosovës me vendet e BE-së. Andaj trajtimi me politika për tërheqjen
e investimeve të huaja dhe zhvillimin e politikave të qarta për nxitjen e prodhimit të
brendshëm duhet të jenë bazë edhe e përfitimit meqë në MSA-në shihet hapatazi që Kosovës
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dhe prodhuesit të saj i është dhënë përparësi dhe mundësi e madhe sa i përketë masave
shtërnguese krahasuar me vendet e rajonit.
Me një rritje vjetore që nuk e kalon mesataren e ballkanit me 3.3%, ritem ky konstant që nga
viti 2009, me një GDP-së që edhe në këtë pikë nuk është se qëndron mirë me vendet e rajonit,
vendit i duhet gati një mrekulli për ta zvogëluar papunësinë e cila për nga kuotat është më e
madhja në Evropë sikurse që është dhe vendi më i varfër në Evropë.
Rankimi i ivestimeve të huaja e lë prapa Kosovën, sa i përketë krahasimit më rajonin kurse
për të dhëna tjera do t’i paraqesim në një tablë marrë pikërisht nga dokumenti zyrtarë i
qeverisë së Kosovës titulluar “Përmbledhje e Strategjisë Kombëtare Për Zhvillim 2016-2021
(SKZH)” në të cilën paraqiten indikatorët e Bruto produktit vendor për kokë banori; përqindja
e papunësisë; pjesëmarrja në tregun e punës; përqindja e popullsisë që jetojnë në varfëri;
raporti mes eksporteve dhe importeve, krahasuar këto me mesataren e vendeve të Evropës
Juglindore që nuk janë anëtare të BE-së. Shih tabelën si më poshtë:

Figura 5. Indeksi i të dhënave ekonomik të vendit
(Burimi: Përmbledhje e Strategjisë Kombëtare Për Zhvillim 2016-2021 (SKZH), 2016)
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Si do që të jetë një e vërtetë e madhe qëndron në atë se MSA-ja krijon një klimë dhe efekt
politik në rrugën euro-integruese me mundësi afekti për të mirë dhe në ekonomi. Prandaj me
politika të qëndrueshme qeveritare stimuluese për invetsimet e huaja, klimë të mirë biznesore
me asistencë ligjore dhe administrative (ka një kohë të gjatë që të bërit biznes e radhitë
Kosovën si vendin e fundit apo të parafundit në rajon) si dhe strukturë përcjellëse do të ishte
e mundur që kjo gjendje të agregonte në shifra pozitive.
Është po ashtu shumë e vërtetë që MSA-ja e vendosë Kosovën në një kontekst të ri politik e
gjeopolitk. Përfundimisht MSA-ja është një hap tutje drejt Bashkimit Evropian dhe
përmbushjes së aspiratave politike e shoqërore të Kosovës.Rrugëtimi përmes paqartësisë, si
statusore dhe politike në arenën ndërkombetare, Kosovës natyrisht që cenon zhvillimin e
brendshëm, krijon një klimë paqendrueshmërie si dhe shton një tension social e politik
(reflektimi i të cilit i vë re në daljen masive të popullatës në vitin 2013-2014). Kjo nuk do të
thotë që MSA-ja mund ta zbutë atë, mirëpo një politikë e brendshme konstruktive e cila i
përgjigjet saktë dhe drejtë obligimeve të marra nga marrëveshja kontraktuale në raport më
Bashkimin Evopian, do ta bëjë një përshpejtim të kthjellimit që aspiratat e popullit të mos
mbesin në stadin e dëshirave por ato të konkretizohen në projektimin konkret europianist.
Ndaj edhe në këtë pikë efketi politik është mëse evident, një atu e fortë për tërë politikën e
vendit për të shtyrë përpara me ritëm të përshpejtuar reformat dhe obligimet e marra.
Këshilli i Bashkimit Evropian, më 11 Dhjetor 2012, kur saktesoi datën e fillimit të
negociatave për MSA-në, pasi që kriteret për hapjen e negociatave u përmbushën, natyrisht
që u konsiderua një hap drejt aritjes së radhës për në BE nga politika e vendit. Deri tek kjo
periudhë e hapjes së negociatave ka pasur një rrugë krejt sui generis siç dhe zakonisht është
përshkruar pavarësimi i vendit, apo ai i gjetjeve të solucioneve për ngecjet e post-pavarësisë,
e që here është bërë përmes raundeve të negociatave Kosovë-Sërbi, herë duke u kushtëzuar
decedivisht nga BE-ja në vijen e përmbushjes se kritereve për hapjen e negociatave për MSAnë. Natyrisht vendimi shënoi një hap drejt marrëdhënieve Kosovë-BE i cili sado i vogël që
është konkludon në një të arritur nga pozita të cilën Kosova e bënë ecjen e saj në thyerjen e
getos politike, e cila qysh nga shpallja e pavarësisë po e ngulfatë qytetarin e vendit si vendi i
fundit në rajon pa të drejtë të lëvizjes së lirë.
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Pikërisht asociimi ka një bazë të thirrjes juridike mirëpo përveç saj është dhe një tjetër thirrje,
ajo është politike dhe që e njëjta nuk është se ka një standard të njëjtë kur kemi parasysh
pastaj trasimin e rrugës drejt BE-së për vende të ndryshme në situata të ndryshme, si në rastin
e asociimit dhe stabilizimit si process drejt aderimit. Duke pasur parasysh atë se Kosova
denominohet dhe në çfardo thirrje për shtet i heqet nga marrëveshja (neni 2), duke kaluar deri
në një neutralitet të dhunshëm e prejudikues shpesh politika nuk ka hezituar që të shoh
ndryshe MSA-në meqë edhe ashtu rruga deri tek njohja e KE-së ishte ndryshe nga MSA-të e
rajonit, pikërisht për ta tejkaluar atë bllokadën e dyfishtë, politike që vinte nga pesë shtetet e
BE-së që ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe ratifikimin në secilin parlament të shteteve të
BE-së.
Asocimi dhe anëtarsimi në BE, sado që mund të asocojnë mes veti për veshët e ndonjë laiku,
këto nuk kanë të bëjnë njëra me tjetren sa i përketë përfundimeve që nxjerrin në raport me
Bashkimin Evropian. Janë procese të veçanta përjashtimisht që asociim-stabilizimin i
ndihmon në një formë a një tjetër përafrimit të vendit përkatës me politikat dhe konditat e
pranuara si standard nga BE-ja, por jo detyrimisht që kjo e para të nxjerr në përfundim të
kadidatit apo dhe vendit anëntar me automatizëm.
Natyrisht, MSA-ja është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm në raportet mes Kosovës
dhe Bashkimit Evropian. Po ashtu është e natyrshmë se Kosova do të përfitojë shumë nga
kjo Marrëveshje, sidomos në nxitjen e investimeve të jashtme, duke u ofruar mundësi
investitorëve që prodhimet eventuale nga Kosova t’i shesin edhe në tregun e BE-së apo
hapjen e linjes së tyre në vend (kujto këtu kohën e pronësimit të definuar në marrëveshje dhe
lehtësimet tjera).
Me MSA-në mund të thuhet që trajtimi i Kosovës nga BE-ja në aspektin ekonomik ka pasur
një tretman më liberal meqë edhe ashtu Kosova e kishte këtë mundësi para MSA-së. Por me
MSA-në është etabluar jo vetëm politikisht, por edhe juridikisht baza kontraktuale e cila
ofron një parashikueshmëri dhe siguri më të madhe. Kjo siguri nuk është thjeshtë dhe vetëm
në aspektin ekonomik por edhe në atë politik si arritje dhe mundësi.
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Lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, terrorizmit (neni 83) mbeten ende sfidë për
organet e rendit, të cilat shpesh kanë një prag që duhet ta kalojnë parapolitiken për të arritur
deri tek aktoret e këtyre veprave. Gjyqësia e stërmbushur me lëndë ku vepra e kryer shpesh
parashkruhet brenda nëpër sirtare. Administrata (neni 120) e mbushur me militantizëm dhe
aspak profesionale e cila e mbingarkon edhe vendin e punës edhe buxhetin e vendit.Janë këto
pika të cilat ka kohë që BE-ja kërkon që të trajtohen më seriozisht.
Planet qeveritare, deklaratat e përbashkëta dhe iniciativat nuk mund të thuhet se kanë
munguar.E fundit i kësaj natyre është dhe Agjenda e Reformës Evropiane e cila e pason
PKZMSA-në si dhe një varg planesh/programesh162 të miratuara tashmë që duhet të shtrohen
në terren. Duke u prioritizuar dhe zbatuar me përgjegjshmëri të njëjtat do të krijonin efketin
politik në rrugën eurointerguese e pasuar kjo dhe nga zbatimi i MSA-së që duhet të konkludoj
natyrshëm në kandidimin për vend anëtar të BE-së.
Së fundi shohim se BE-ja ka ideruar një anëtarsim të ballkanit në paketë, i cili mendohet të
ndodhë aty rreth vitit 2025.Disa diplomatë në BE-së pohojnë se Kosova ka ngecje aq të
madhe në dhënien e rezultateve për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar apo
përparimin konkret në kryerjen e detyrave dhe kushteve që dalin nga MSA-ja, andaj na
referohen me sentence ; “They never miss a chance to miss a chance” (Ata asnjëherë nuk e
humbin rastin për ta humbur rastin) thënie e njohur, e cila shpesh dëgjohet edhe në diplomaci
kur flitet për rrugëtimin e vendeve të Ballkanit drejt integrimeve në BE-në. 163
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